BS
715
1893
v. 11

THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES

GIFT OF
William Popper
C. IS. Cornifl

in Thebrew


THE present edition of the Sacred Books of the Old Testament in Hebrew exhibits the reconstructed text on the basis of which the new translation of the Bible has been prepared by the learned contributors mentioned on the other page of the cover．It is，therefore，the exact counterpart of the English edition．Wherever the translation is based on a departure from the Received Text，the deviation appears here in the Hebrew text．Transpositions in the translation are also found here in the original．

Departures from the Received Text are indicated by diacritical signs： $\cdots(i, e . V=$ Versions $)$ designates a reading adopted on the authority of the Ancient Versions；$"(i . e . \mathrm{c}=$ conjecture），conjectural emendations；and $\because$（i．e． 1 $\mathfrak{J}=\boldsymbol{q} \boldsymbol{1}$ ），changes involving merely a departure from the Masoretic points，or a different division of the consonantal text（e．g．Eccl，10，I）．A pool 1 indicates transposition of the Masoretic סוף ：$\circ$ סוק；is used in cases where the יקת has been adopted instead of the＂ strength of parallel passages．Doubtful words or passages are marked with 1 notes of interrogation（ 11 ）．Occasionally two diacritical marks are combined， e．$g . * *$ ，i．e．deviations from the Received Text suggested by the Versions as well as by parallel passages；or $\leqslant z$ ，$i$ ．e．departures from the Masoretic points supported by the Versions，\＆c．－In cases where two or three consecutive words are transposed the traditional sequence is indicated by $\mathrm{x} 23 \& c$ ．respecti－ 20 vely prefixed to the individual words（e．g．13，25）．Hopelessly corrupt passages are indicated by ．．．．．，while asterisks $⿻ 丷 木$ 米 ＊point to lacunce in the original． The text has been left unpointed except in ambiguous cases．The headings printed in RED（pp．I．13．16．17．23．26．27．38），of course，do not constitute a part of the reconstruction of the original text of the book of Jeremiah but have been 25 added by Professor Cornill．

The Ancient Versions are referred to in the Notes under the following abbreviations： $\mathfrak{i l l}=$ Masoretic Text； $\mathfrak{G}=\mathrm{LXX} ; \widetilde{\mathbb{Q}}=$ Targum $; \mathbb{S}=$ Peshita； $\mathfrak{f}=$ Vetus Latina； $\mathcal{I}$（i．e．St．Jerome）$=$ Vulgate $; A=$ Aquila；$\Theta=$ Theodotion； $\Sigma=$ Symmachos．us denotes the Samaritan recension of the Pentateuch．（6A 30 means Codex Alexandrinus（A）， $\mathfrak{\sigma}^{\mathrm{L}}=$ Lucianic recension $(\Lambda), ~(6 \mathrm{M}=$ Ambrosianus （ $\mathrm{F} ;-\mathrm{M}=$ Mediolanensis），$\left(\mathfrak{G}^{S}=\right.$ Sinaiticus $(\mathbb{K}), \mathfrak{F}^{\mathrm{V}}=$ Vaticanus（B）； $\mathbb{C}^{\circ}$ is the Targum of Onkelos， $\mathbb{C}^{\prime}=$ Targum of Pseudo－Jonathan；$A V=$ Authorized Version， $R V=$ Revised Version，$R V^{M}=$ Revised Version Margin，OT $=$ Old Testament． It has not been deemed necessary to classify all the divergences exhibited 35 by the Ancient Versions．As a rule，only those variations have been recorded on the authority of which an emendation has been adopted by the editor of the text．

The heavy－faced figures in the left margin of the Notes（1，2，3，\＆c．）refer to the chapters，the numbers in（）to the verses of the Hebrew text．The mark ${ }_{\wedge} 40$ means omit（s）or omitted by．


## さbe Obook of Zeremíaß

CORNILL

## THE SACRED BOOKS

## OF <br> さBe Ops Eegtament

A CRITICAL EDITION OF THE HEBREW TEXT

PRINTED IN COLORS，WITH NOTES

PREPARED

By eminent Gibfical scbofars of Europe and America<br>UNDER THE EDITORIAL DIRECTION OF

## PAUL HAUPT

PROFESSOR IN THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY，BALTIMORE

磘<br>PART II<br>さBe agook of Jeremiaß<br>By<br>C．H．CORNILL



## Ecipzig

J．C• HINRICHS＇SCHE BUCHHANDIUNG
1895

## Waftimore

THE JOHNS HOPKINS PRESS

## fondon

DAVID NUTT， $270-271$ STRAND

## THE BOOK

OF THE

# (Propbet Эeremiaß 

CRITICAL EDITION OF THE HEBREW TEXT

## ARRANGED IN CHRONOLOGICAL ORDER

## WITH NOTES

BY

C. H. CORNILL, D. D.<br>PROFESSOR IN THE UNIVERSITY OF KÖNIGSBERG

Engfiob transfation of the Motes
BY

C • JOHNSTON, PH. D.

ASSOCIATE IN THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, BALTIMORE

Eeipzig
$J \cdot C \cdot H I N R I C H S ' S C H E ~ B U C H H A N D L U N G$ 1895
dbaltimore
THE JOHNS HOPKINS PRESS

## Eondon

DAVID NUTT, $270 \cdot 271$ STRAND

## PRINTED BY W. DRUGULIN PAPER FROM FERD • FLINSCH上eipzig

[All rights reserved]
pp., Pl .

| ce., ${ }^{\text {ve. }}$ 17, 19-24 | $\begin{aligned} & p p ., \mathrm{PP} . \\ = & 38,17-24 . \end{aligned}$ |
| :---: | :---: |
| 17, 25-27 | $=39,1-6$. |
| 18, 1-16 | $=6,26-44$. |
| 18,17-28 | $=7, \mathrm{r}-\mathrm{II}$. |
| 19, 1-20,5 | 27. |
| 20,6 | $=28, \mathrm{I}-3$. |
| 20, 7-18 | 21, 14-26. |
| 21, 1-4 | $=20,36-41$. |
| 21, 5-14 | $=21,1-12$. |
| 22, 1-4 | $=18,26-30$. |
| 22,5-23,6 | = 19. |
| 23,7.8 | $=23,15-18$. |
| 23,9-40 | $=\mathbf{2 0}, \mathrm{I}-35$. |
| 24 | = 17, 19-33. |
| 25, I-16 | $\bigcirc 9,22-33$. |
| 25, 17-38 | = 10, 1-14. |
| 26 | $=28,5-39$. |
| 27 | $=30,8 \cdot 34$. |
| 28, $\mathrm{I}^{\text {a }}$ | $=30,8$. |
| 28, $\mathrm{I}^{\mathrm{b}}-7$ | $=30,35-41$. |
| 28, 8-17 | $=31, \mathrm{I}-12$. |
| 29, 1-7 | $=17,35-41$. |
| 29, 8-32 | $=18, \mathrm{I}-16$. |
| 30, I-6 | $=23,26-3 \mathrm{I}$. |
| 30,7-31,21 | $=24$. |
| 31,22-40 | $=25,1-2 \mathrm{I}$. |
| 32, I-II | $=\mathbf{2 I}, 28-35$. |
| 32,12-33, 1 | 22. |
| 33,2-26 | = 23, 1 -15. |
| 34, I-7 | $=31,21-30$. |
| 34,8 | $=31,40$. |
| 34,9-22 | $=32,1-21$. |
| 35, I-14. | $=15,29-44$. |
| 35, 15-19 | $=16, \mathrm{r}-6$. |
| 36, I-3 | $=28,4 \mathrm{I}-44$ |

cc., vo. pp., fl.

36,4-32 $=29$.
37, I.2 $=32$, footnote.
37,3 $=31,32.33$.
37,4 $=32,22$.
37,5 $=31,3 \mathrm{I}$.
37,6-10 $=31,34-39$.
37,11-38,4 $=32,22-41$.
$38,5-28^{\text {a }}=33, \mathrm{I}-37$.
$38,28^{\mathrm{b}} \quad=33,43$.
$39,1.2=39,8.9$.
$39,3=33,43 \cdot 44$.
39,4-13 $=39,10-22$.
39, $14=34,1.2$.
$39,15-18=33,38-42$.
$40, \mathrm{I}-5=39,22-29$.
$40,6-41,16=34,2-44$.
$41,17-43,6=35$.
$43,7-44,23=36$.
$44,24-30=37$.
$45=30,1-7$.
$46, \mathrm{I}-12=10,16-31$.
$46,13-26=25,23-38$.
$46,27=25$, footnote.
46,28 $=26$, footnote.
47, $\mathrm{I}-3=10,33-35$.
$47,4-48,43=11$.
$48,44-49,27=12$.
49,28-33 $=\mathbf{1 3}, \mathbf{1}-8$.
$49,34-39=18,18-24$.
$50, \mathrm{I}-11=39,31-42$.
50,12-51,5 $=40$.
${ }_{51,6-48}=41$.
51,49-64 $=42, \mathrm{I}-20$.
51,59-64 $=31$,14-19.
52, 1-19 $=42,22-44$.
$52,20-34=43$.

## $\rightarrow-0$.

## Eorrigenda

Page 3, line 6, for ות read ועקת
Page 15 , line 6, for ל read לכな.


919202

## Zurangement of tbe Exxt

In the present edition of the Book of Jeremiah the text is arranged in chronological order as follows:

1, 1.2.4-19;2, 1-13.18-37; 3, I-5. 19-25;4,3-9. II-31; 5, I-19.23-31; 6;3,6-16; II ; 12, I-3.5.6; $18 ; 7 ; 8 ; 9,1-21 ; 10,17-24 ; 25$, I-3.7-II. $13^{\mathrm{a}} \cdot \mathrm{I} 5-29 ; 46, \mathrm{I}-12 ; 47$; $48, \mathrm{I}-2 \mathrm{I}^{\mathrm{a}} \cdot 25 \cdot 28 \cdot 35-44 ; 49, \mathrm{I}-33$.

13.
$24 ; 29,1 \cdot 3-15 \cdot 21-22^{\mathrm{a}} \cdot 3 \mathrm{I}^{\mathrm{b}} \cdot 32 ; 49,34-39 ; 22 ; 23, \mathrm{I}-6 ; 23,9-18 \cdot 21-40 ; 21,1-10$. 13. I4;20, 14-18.7-12; 32, 12 $\cdot 2^{\mathrm{a}} \cdot 6-15 \cdot 24-44 ; 33,1 \cdot 4-13 ; 23,7 \cdot 8(=16,14 \cdot 15)$.

30, I-9. I3-2I ; 3I , I .2-9. I 5-34.38-40; 46, 13-26.
I9; 20, I-6;26, I-I9.24.20-23; $36 ; 45 ; 28, \mathrm{I}^{\mathrm{a}} ; 27, \mathrm{I}-6.8-22 ; 28, \mathrm{I}^{\mathrm{b}}-17 ; 5 \mathrm{I}$, $59.60^{\text {a }} .6 \mathrm{I} .63 .64 ; 34, \mathrm{I}-7 ; 37,5 \cdot 3 \cdot 6-10 ; 34,8-22 ; 37,4.1 \mathrm{I}-2 \mathrm{I} ; 38, \mathrm{I}-28^{\mathrm{a}} ; 39,15-\mathrm{I} 8$. $3^{8}, 28^{\mathrm{b}} \cdot 39,3 \cdot \mathrm{I} 4 ; 40,6 \cdot 16 ; 4 \mathrm{I} ; 42 ; 43 ; 44, \mathrm{I}-28$.

IO, I-4.9.5-8.10.12-16; 17, I9-27;39, I. 2.4-12; 40, I-5; 50; 51; 52 .


## Interpolations relegated to the $\int$ yootnotes

The following passages, being later glosses and interpolations, are relegated from the text, and appear in the footnotes:
 $23,19.20 ; 25,4-6 \cdot 12 \cdot 13^{\mathrm{b}} \cdot 14 \cdot 30-38: 27,7 ; 29,2 \cdot 16-20.22^{\mathrm{b}}-3 \mathrm{I}^{\mathrm{a}} ; 30,10.11 \cdot 22-24 ; 3 \mathrm{I}$, $10-14 \cdot 35-37 ; 32, \mathrm{I}^{\mathrm{b}} \cdot 2^{\mathrm{b}}-5 \cdot 17-23 ; 33,2 \cdot 3 . \mathrm{II}^{\mathrm{a} \beta} .14-26 ; 35, \mathrm{I} 5 \cdot 16 ; 37, \mathrm{I} \cdot 2 ; 39,13 ; 44$, $29 \cdot 30 ; 46,27 \cdot 28 ; 48,2 I^{b}-24 \cdot 26 \cdot 27 \cdot 29-34 \cdot 45-47 ; 51,60^{b} \cdot 62$.


## Jndex Table

to facilitate references to verses appearing in the present edition out of the traditional order.

| $\begin{aligned} & \mathrm{cc.}, \mathrm{vv} . \\ & 1, \mathrm{I}-2,3 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & p p ., ~ p p . \\ = & 1 . \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & c c ., v v . \\ & \text { II, } 1-I O \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { pp., ff. } \\ & 5,30-41 . \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2, 4-13 | $=2,1-11$. | II, II - 12, 3 | $=6,1-21$. |
| 2,14-17 | $=26,57$. | 12,4 | $=26,17.18$. |
| 2, 18-37 | $=2,12-32$. | 12,5.6 | $=6,22-24$. |
| 3, I-5 | 2,33-38. | 12, 7-17 | $=15,16-27$. |
| 3,6-18 | 5,14-28. | 13, I-20 | $=16,14-39$. |
| 3, 19-24 | 2, 39-44. | 13, 21-27 | $=17,1-12$. |
| 3,25-5,7 | 3. | 14, $1-15$, 1 | $=13,17-44$. |
| 5,8-6,19 | 4. | 15,2-16,13 | $=14,1-38$. |
| 6,20-30 | 5, 1-12. | 16,14.15 | $=23,15-18$. |
| 7, 1-29 | $=7,13-44$. | 16, 16 | $=14,39.40$. |
| 7,30-9,13 | $=8$. | 16,17.18 | $=15.1 .2$. |
| 9,14-2 I | $=9,1-12$. | 16,19.20 | $=26,20-22$. |
| 9,22-25 | $=26,9-15$. | 16,21-17,4 | $=15,3-9$. |
| 10, 1-16 | $=38,1-15$. | 17,5-13 | $=26,24-36$. |
| 10, 17-25 | $=9,13-20$. | 17,14-18 | $=15,10-14$. |

 the whole passage, $44^{\mathrm{b}}-49^{\mathrm{a}}$, is wanting.
 fall, O ye slain of Isracl! but this gives no close association of ideas, and the address to the slain is peculiar. I, quite freely, et quomodo fecit Babylon ut caderent occisi in Israel, sic do Babylone cadent occisi in universa terra. ©S have taken בבּ as adverbial accusative, or else have read and taken בנבל לנפל as pre-
 The necessity for an emendation is evident, and sense and parallelism both point to a convenient way. We need merely repeat the final ל of before 10 ימלח, and order is at once restored.

 without conjunction; cf. the parallel passage Hab. 2, I3.
(59-64) Verses $59-64$, in their original form as an independent passage, have already 15 occupied our attention; but since they are the root from which the present oracle against Babylon has grown up, and in their traditional shape form the inseparable conclusion of that oracle, they must be repeated here. For all questions of textual criticism I would refer to the previous treatment of the subject (on p. 71).

52 Iff.) Since c. $5^{2}$, with exception of some slight variations, is verbally identical with 2 K. 24, I8-25,30, and is merely an external and foreign appendix added to the Book of Jeremiah, we give here only the most essential points of the textual criticism and would refer for all else to the critical notes on the Book of Kings.
(i) Al Kethîb חמיטל.
(ii) At Kcthîb בבית.


(14) $4 t+h 2$, which is at least superfluous.
(13) At the beginning of v. 15 AH erroneously places the words derived 30 from the beginning of $v .16$. The words are altogether unsuitable here, and are wanting in $\mathfrak{G}$ as well as in the parallel passage $2 \mathrm{~K} .25,11$.
(20) At Kethîb
(2I) At Kethîb (2).
(23) The words are utterly obscure, and evidently corrupt. No 35 successful restoration has as yet been accomplished, which is the more to be deplored as the passage is wanting in 2 K .25 , and might throw light on the description of the two bronze pillars in I K. 7, 15-22.

(32) fil Kethîb מלפים. 40
(33) fll Kethîb יח.

[^0]
 the second ידור being erased by the $Q^{\top}$ יאê: it is a a mere dittogram. It would seem simplest to point the traditional $k$ as the negative 8 , and this has actually been donc by 厄ST. But this is impossible on account of the meanine, since only the enemies of the Chatdeans can be addressed here; and therefore stl points -bș and explains the whole as a violent cllipsis: To hime who bends, I say: Leet him bend his how; and to hime who cnoclops himself in his coat of maril: Spare not. This explanation is, however, merely a desperate effort 10 get out of the difficulty; the position of and especially that of the jussive byn is absolutely incompreliensible. We must, therefore, with đ $\tau \in 1 v e ́ \tau \omega$
 negatives, although the elimination of a negative is one of the most hazardous operations of textual criticism. But another variation of ©f from At is noteworthy: (W) Ėotiv ötra aủtoû can never have been the translation of a simple בסרינו, but would go back to a עליו סוינו. Besides, the parallelism and the structure of the 1 verse would lead us not to subjoin as the second member a simple in which, moreover, the jussive לעי coming immediately before the pause is, to say the least, unusual. $\$$, too, has found it necessary to supply a special
 the reading יעת על עליו סרינו, which is conjecturally assumed as that of $\mathbb{G}, 20$ and in accordance with the structure of the first three words, we easily arrive at עs the original reading. עלת is the common word for hostile aggression, so that דֶער Then actually mean the cnemy.
(3) An +
(1) The word דשלטים can, in the context, hardly mean anything else than quivers, 25 as $\mathbb{G I}$ translate ; ©S simply retain the obscure word.
1.3 Alt Kcthîb שכנת.

The two words for ©'s reading eis $\tau \dot{u}$ $\sigma \pi \lambda \dot{\alpha} \gamma x v a$ oou is merely due to the error of a scribe who wrote במשת For is pointed by a number of witnesses very properly avoided this, as in that case no construction is to be obtained which would be satisfactory. For the sense, parallelism and context are reliable guides; the assonance בצעד .... must be regarded as intentional.
(19) All K"thil)

35 וישראל שבט 35 וישט 1 , whicl gives no satisfactory sense; we should have to read


 oatoky flazo.
(in) All reads which, in parallelism with is extremely harsh. We shall, 40
 $\alpha \sim ; 1$, has both verbs in the active voice. The Masorites probably pointed the consonantal form as an active verb, because the Hof acl does not elscwhere occur in the OT, the Nif'al being the usual passive.
(34) All Kethîb אלגו הממנו

All Kethîb דציגנו.
Al Kéthîb בלעו.
At has הדיחנו, and the $Q^{c} r \hat{e} \hat{e}$ has the same verb form from the stem נדת, and so point
 that the word disturbs the elegiac scheme evidently intended here (note the $7 \times!$ ), is sufficient to show that it is a later interpolation.
(43) (4n+
 makes the expression finer and more vivid．
（6）fil Kethîb สィ．
All Kethîb שובבים，which is utterly meaningless and a mere clerical error．
（7） $\mathrm{ftl}+$
（8）At Kethîb
（II）ft Kethîb תעמחּ
Al Kethîb
Al Kethîb תפושׂ．
Al points siuti，and，therefore，regards the word as feminine participle from the 10

 this pointing．But in this case we should have to read either אנש דעלת ，or כענלה עלי דשׂה ，and besides the reading of 4 ll is correct in point of fact．Threshing， during which the animal could eat at pleasure（Deut． 25,4 ），was agreeable work 15 （Hos．10，II），and，according to the very common metaphorical application of the word $t / \mathrm{reesh} /$ ，the action which is here figuratively described，the work of the enemies of Israel，the plunderers of the inheritance of JHVH，is in fact a threshing． At $K^{e}$ thîb
（15）At Kethîb המוּת
 ראשון．The object，which is expressed in all the other witnesses to the text，can hardly be dispensed with，while ראשׁו can here stand very well without the article． All＋
（21）
（29）att points 4 ，רִ，and exegetical tradition agrees in rendering mo $\lambda \lambda 0 i ̂$ s．But the parallelism would lead us to follow RASHI in deriving it from the stem to shoot，and to point，in accordance with Gen． 21,20, ケִים．Moreover，according to Job 16,13 ，a passage to which RASHI expressly refers，the pointing רַבִּים may perhaps be intended to bear this meaning．

（30）

 tive form of speech is always to be preferred to the literal．
（33）atl לכל． 63 merely $\pi \alpha v \tau \in \varsigma$ ．The asyndeton is much stronger and more emphatic， and the 1 a dittogram from the preceding יחדו．
（38）In this place alone 4 points ness．The whole structure and plan of the passage，which rests upon the rhetorical figure of anaphora，to which this section is especially partial，imperatively re－ 40 quire $\mathbf{Z} \boldsymbol{T}$ ，which is，moreover，the reading of $\$$ ．The word is altogether wanting in $(\mathbb{G}$ ，but even here no inconsiderable number of MSS，among them $\mathfrak{G L}$ ，read

（44）刦 Kethîb
 primary passage 49,22 ，נוהם．In fill the a has dropped out before מקול．

51 （I）Al 25,26 and in v .4 I of the present chapter，owes its origin to a later interpolation．

（2）Al points int but the context absolutely requires
 of זורה．
pecially Neh. 13, 15:22. TVe also find in this passage many details of expression not agrecing with the style of Jeremiah which add external confirmatory evidence to the internal grounds of suspicion. But, on the other hand, the whole tone and form of expression is so plainly intended to imitate Jeremiah, and depends so evidently on parallel passages of Jeremiah, that we must assume that a partisan of Nehemiah put this sabbath sermon into the mouth of the prophet and incorporated it into his book.
(Ifi.) C. 39 has no connection at all with c. 38 , and presents an entirely different legenclary narrative of the fate of Jeremiah after the capture of Jerusalem. The 1 narrative, in its present form, has been worked over and interwoven with the older account, in the fourse of which some of its details lave been omitted. Verses $4+13$ are wanting in $(6$, but improperly.
(4) The reading of ftl and all the Versions is םیּר רשׂ, refering back to v. 3 (which, however, belongs to a different connection), and giving an altogether false sense. It was not the knowledge that the Babylonian generals had taken position at the middle gate, but the perception of the fact that Jerusalem was captured, that drove Zedekiall and the troops which still remained, to seek their safety in flight by night.
An reads swי, but $\$ \Im$ have, correctly, the plural, of cgressi sunt, which is also 20 the reading of the parallel passage 52,7 (13).
(S) Al בית. S, and the parallel passage 52, 13 , correctly, בתי.
(13) V. 13, returning to v. 3, leads over to v. 14, which belongs to the older narrative; it must, therefore, be attributed to the latest redaction.
 יהוה אחר שלח אתו צבוזראדן רב טבחים מן הרמה בקחתו אתו not be orjginal, for in the whole of the following section no word of God whatever comes to Jeremiah. We must, therefore, see in these words another result of the combination of the two narratives of the experience of Jeremiah after the destruction of Jerusalem. The statement that the following scene, the fulfillment of the royal edict of Nebuchadnezzar issued in 39,12, took place in Ramah is, of course, essential, and forms part of the original contents of this account, in the reconstruction of which it must, therefore, be retained. The words which we have inserted in the text on purely conjectural grounds, and without any external support, would restore in the simplest manner the connection between 39,12 and 40, I-6.

(4) (4) tit

All +
(5) V. 5 begins in 4 It with the utterly unintelligible words עודנו למ ישוב.


50 For ec. 50 and 5 I the student should consult Budine's conclusive investigation, Über dic Capitel 50 und 51 des Buches Joremia, in Jahrbïcher fïr deutsche Theologic, vol. xxiii, pp. 428-470; 529-562.
(2) $1 \mathrm{All}+$ דבישו עצביה חתו גלוליה.
(5) All reads , וֹ, but seems, by the pointing which, of course, can only be 50 the imperative, to intend to indicate that also is to be taken as an irregular imperative Nif'al. Were ובאו ומלו ומלוו correct, we should at least have to read

crescences which we have already repeatedly encountered in the narrative sections.
(17-19.25) Here also 4 points everywhere
 which is wanting in $(65$, has been explained in various ways: © $\mathbb{C}$ תוnve; 3 ad co-
 $\sigma 0 \beta \beta \alpha$ which may be the rendering of $\Theta$. The most probable explanation is that given by RASHI, in accordance with Job 10,8 , to make an image of her, so that the meaning would be to make an image of the goddess out of dough.
(22) Atl + מאין יצוישב.
(23)
(29.30) The fact that vv. 29 and 30 are not original has been clearly shown by Hitzig. Jer. does not give an $\boldsymbol{\pi}$, anywhere else; and the way in which the fall of Hophra is here predicted as not caused by the conqueror of Zedekiah shows that we have here a vaticinium ex cuentu. The real Jeremiah mentions, (43, 10-12; 15 $46,20 \mathrm{ff}$.) the catastrophe of Hophra as brought about by Nebuchadnezzar, which is also the view of Ezekiel in his Egyptian prophecies, cc. 29-32. In general, the conclusion of the biographical portion of the Book of Jeremiah is mutilated: we, expect, beyond question, the continuation of the narrative to the catastrophe. And this mutilation must be regarded as intentional, for the traditional account 20 of the tragic end of the venerable prophet is supported by every external and internal probability, and it is easy to understand how in later times pains would be taken to draw the veil of oblivion over this sad and shameful occurrence.


10 ( $5-9$ ) Throughout this whole section the text of © is very corrupt and in a mutilated condition; so much, however, is certain, that $(5$ read v. 9 before vv. 5 ff ., and this position of $v .9$ is by far better and more natural than in fl , and must certainly 30 have been original.
(5) In reads אעי, which is, of course, a mere clerical error.
(ii) V. II, which the fact of its being written in Aramaic is sufficient to characterize as something sui generis, must be considered a very late interpolation in the passage 10, I-16, itself a late addition. It violently separates vv, 10 and 12, 35 which belong intimately together; but it is found in (5 which, on the other hand, omits $\mathrm{v}, \mathrm{IO}_{\mathrm{a}}$, and also vv. 6-8. This wide divergence of tradition must of itself arouse suspicion; moreover, the whole passage $10,1-16$ is so specifically in the style of Deutero-Isaiah, that no one but a late writer conversant with that prophet can be its author. Nevertheless it does not belong to the very latest portions of 40 the book of Jeremiah, since, as is shown by the citation $51,15-19$, it was regarded by the author of cc. 50.51 as an integral part of the book.
(I3) Atl K ${ }^{e}$ thîb ארץ
I7 (19) All K ${ }^{\text {ethîb }}$ ay.
(23) 新 Kethîb שומע.
(24) 4 K Kethîb
(19-27) This passage is not by Jeremiah, but quite late. Jeremiah nowhere else mentions the Sabbath at all, and is such an earnest opponent of all the dead works of the Law that he cannot have connected with the external observance of the 50 Sabbath such promises, even going so far as to make the very existence of Judah and Jerusalem dependent upon it. We are reminded rather of the struggle of Ezra and Nehemiah for the carrying out of the law of the Sabbath; cf. es-
 weeping, whereas the eighty men, who come as mourners, are the natural subject of the verb here. ( 5 therefore, correctly, aủtoi Ėпорєúovto каi ék eaıov.
(i) $\mathrm{fil}+7$ תוֹ.
 with very slight variation from the consonantal text of $\mathrm{ft}, \mathrm{p} \rho \tilde{\varepsilon} \alpha \rho \rho{ }^{\prime} \hat{\gamma} \alpha$.
 тои̂ $\beta a \sigma i \lambda e ́ w s$. The conjunction is indispensable; the rest in tt is a needless addition, and a mere repetition of what has been previously said.
All + וישבם ישמעאל ב; נתניה. This, too, is a needless repetition.
(16) We must emend, with Hitzig, אשר שבה ישמעאל instead of the traditional reading, Kix. The corruption would be still casier to explain, if we could assume, with Hitzig, that the original reading was, אשר השבה אתם ישמעאל; but no Hif'il of the stem שבה occurs.
(17) 执 Kethîb כמוהם.

(2) $\mathrm{fll}+\mathrm{b}$.
(6) All K $\mathrm{K}^{\mathrm{e}} \mathrm{thîb}$.
 stem שוב. The first person in $\mathbb{G}$ has no weight against the third person in tlt, which latter is the only correct reading. But $\$ \mathbf{I}$, et habitare vos faciam, derive the form from the stem $\mathcal{E}^{\boldsymbol{u}}$, and this is what the whole context positively requires.
All has 3 .
(18)
(20) all Kethîb התעת ; a mere clerical crror.

維 +


(II) At Kethîb


 the original sense of the passage. Perhaps (J) read another verb instead of y.
 Ez. 30, 17 (6).

44 (3) All reads rent which is intended to lead over to the direct address 40 which follows. S, better, oowäحio asọ. In (15 the words are wanting altogether.
 and the mention of the would be decidedly missed here. fll, however, seems to be right in reading the suffix pronoun of the third person singular, as against the second person plural of $\mathbf{0}$.





 $\mu \in \dot{r}^{\prime} \lambda o u$. The text as given by us varies from this latter form merely in the position of the conjunction in a single instance. Here again at exhibits all the exJer.
the most intimate connection with the contents of c. 34 , and must originally have been narrated along with them. The temporary retreat of the Chaldeans is supposed in $34,21.22$ to be already known; and therefore the only passage in which it is reported, 37,5 , must necessarily have stood originally before 34,21 . Moreover, the two verses which at present open c. 37, and there introduce the report severed from its connection with c. 34, are of the most superficial and worthless character, and clearly bear the stamp of mere patch-work. The removal of 37,4 from this connection and the placing of 37,3 after 37,5 are necessary consequences.

(12) מאת יהוה, which, alongside of דבו, יהוה, is entirely superfluous and incomprehensible, and is properly wanting in $\mathbb{G}$.

(16) All $\mathbb{N}$
(19) $\mathrm{Alt} \mathrm{K}^{\mathrm{e}}$ thîb

(4) $\mathfrak{A l}+$. השוים. It is easy to understand how, after all that comes between, the 20 need would be felt clearly to designate the subject from V. I, but this is not indispensable.
(5) All אתבם, according to which the words would be part of the speech of Zedekiah, and would contain a confession, on the part of the king, of his un-
 narrator.
(10) a generally accepted emendation of HitzıG's for the traditional שלולושה All את ירטיהו הנבּא. (Gimpler and better, merely aủtóv.
(ii) All Kethîb הסחבות.
(16) All + בסתר. Here a useless addition.
$\mathfrak{A l}+\boldsymbol{n}$, which is, however, expressly attested as



39 (15-18) Another transposition must be made here. The account of the oracle given to 35 Ebed-melech in person forms the natural conclusion of c. 38, and comes, both as regards matter and time, before the conquest of Jerusalem which is described in $39, \mathrm{ff}$.
(16) All Kethîb before man immediately following.
(14) Between 39,14 and 40,6 must originally have stood a statement of the fact that 40 Gedaliah was appointed the Babylonian governor over the people who remained, and that he took up his abode at Mizpah.

40 (8) An ; וישמעמ ; fis without copulative conjunction.
 of the narrative only a יוחנן בן קרח appears, the doubling of the name in $4 l$ must be referred to an uncorrected clerical error.



41 (1) $411+7$ (3ורבי המלך.
(3) $\mathfrak{A l}+$ +

27 and translated, and that alone, can stand as forming an integral part of the genuine ancient text. In kai $\tau \hat{\nu} v \in \pi \iota \lambda o i \pi \omega \nu$ okєû̂v we have probably a corruption in the Greck text for kai Є̇̃ì тûv $\lambda$ oımûv бкєuढ̂v.

 $\pi \epsilon \mu \pi \tau \psi$ שitte $\mu 0$, the eye of the scribe having wandered from בשגח But this elaborate date is utterly out of place here. Every attempt to represent to ourselves what is here reported leads to the recognition of the fact that we have, in cc. 27 and 28 , a connected narrative, in which the events follow one 1 another in swift succession. After Jeremiah has completed his warning and dissuasive words, Hananiah immediately presents himself, and both by speech and by symbolical action defends the opposite view.
 I5 דוה ויביאם בבל 4ואת יבניה בן יהויקים מלך יהודה ואת בל גלות יהודה הבאים בבלה אמני משיב

 ßađi入éw̧ Bußu入ûvos. Here, too, as in 27, 19-22, excrescences may be recognized in the text of $5 l l$, and the briefer recension of $\sqrt{6}$ is original.

afl + בעוד שנתים ימים, a needless repetition.
At the end of r. II ifl and all the Versions have the words וילך ירמיה הנביא לדיצ, except
 words of Jeremiah can only be conceived as the immediate answer to the symbolical action of Hananiah; it would be utter nonsense to suppose that the prophet 25 after this action goes quietly home, and does not speak what follows till several days have passed. Moreover, the introduction of these words by הלוך ואמרת, from which the addition has arisen, must not be understood to mean that Jeremiah, when he spoke these words, was no longer in the presence of Hananiah but in some other place; cf., on this point, 35,13 , and especially 30 $39,16$.

(14) V. I4 reads in Att: כי כה אמר יהוה צבאות אלהתי ישראל על ברול נהתי על צואר כל הגוים וֹאו ( $\mathbb{F}$, on the other



5I (59ff.) This remarkable narrative has come down to us as an appendix to the long oracle against Babylon, cc. 50 and 5 I ; to make it applicable there, vv. $60^{\mathrm{b}}$ and 62 were interpolated later, and these verses must of course be omitted if 40 we would restore the original form of the narrative.
(64) At the end of this passage all adds the words, wanting in ( 5 , ויעפו עד דנה דברי וירמיה. The utterly meaningless in men have strayed in here through some unfortunate accident from $v .58$; it is the concluding word of the long oracle against Babylon. The words ער המה דברי ירמידו are, after the analogy of 45 Job 31,$40 ; \psi 72,20$, a note intended to mark off the speeches of Jeremiah from the historical appendix c. 52 ; they owe their origin to the final redaction of the Book of Jeremiah.

(7) הנו 11 A .

37 (5) Another transposition must be made here. The facts related in c. 37 stand in
(32) At has: יוירמיהו לקח מגלה אחרת ויתנה אל ברוך בן נרידו הספר, corresponding closely to
 ed as the original reading, altered in 4 tl in accordance with v . 28 .

45 (4) $\mathrm{At}+\mathrm{A}$. A . These words, which are moreover very strange syntactically, distort the whole sense. We must at least have את כל הארץ התיא; for the grief of Baruch over the sorrow and affliction which he must write down has reference to the calamity with which the people of God are threatened; and the great thing which Baruch seeks is evidently the turning away of this sentence; 10 and that which JHVH hus built and planted, can refer to Isracl in accordance with prophetic usage.

27 (I ff.) The narrative of cc .27 and 28 , as will appear later on, has been variously disarranged and very much revised. A transposition must be made at the very $\mathrm{I}_{5}$ beginning, and the date, $28, \mathrm{I}$, be prefixed to the whole narrative. In 4 tl , c. 27 begins with the words, (Qcê: בראשׁית ממלכת יהויקים בן יאושיהו (יצשיהו, which has long been recognized as a palpable error, since in v. 3 Zedekiah appears as the king then reigning in Jerusalem. The error may have arisen from $26, \mathrm{I}$, where the statement is quite correct. © has no superscription at all, but begins 20
 date in the superscription is indispensable. Since, however, c. 28, which clearly forms the immediate continuation of c. 27 , at least does not need a date, all difficulties are removed if we simply transfer the words of 28 , I to the head of c. 27 .
(1) Instead of בשנת the $Q^{e}$ rê reads cf. ad 32,1 (p. 63).
(2. Al $+\mathfrak{b s}$, contrary to the style of the narrative sections. © has, correctly, only ойтшร єītє Kúpros.

(7) Verse 7 is properly wanting in $\mathfrak{6}$. The idea that the dominion of the Chaldeans is to be merely transitory, and is to fall to pieces after the third generation, is jo decidedly inappropriate in this place, where it is much more to the interest of the prophet to depict the power of Nebuchadnezzar as terribly as possible.
 which is actually the reading of $\mathfrak{G} \$ \mathfrak{y}$; cf. ad 29,8 (p. 61).
(12.16) Here and in v. 16 the reading of $4 t$ and all the Versions is (דבות. But such a change 35 to the first person is not appropriate to the narrative sections, to which c. 27 undoubtedly belongs; even the of v .2 is wanting in $\mathbb{G}$. I, therefore, read in both cases תדבו.
(18) At has מלביn , which is absolutely impossible. A perfect is syntactically not allowable here, and fl therefore points, not 1 구, which would naturally suggest 40
 the imperfect יבאו. The latter is the more probable; the initial ' of dropped out after the final ' of למלתי.
 5+ עעל הים ועל המבנות ועל יתר הבלים הנותרים בעיר הוהת 20 מֵשר לא לקחם נבוכדניצד מלך בבל בגלותו את יכוניה (יכניה Qerê) בן יהויקים מלך יהודה מירושלם בבלה ואת בל הרי יהודה וירושלם x ביב כה אמר יהוה צבצות אלהי ישראל על המלים הנותרים בית יהוה ובית מלך יהודה וירושלם 22 בבלה יובאו ושמה יהיי עד יום פקדי אתם נאם יהוה והעליתים והשבתים אל המקום ההה. This intolerable diffuseness and prolixity evidently owes its origin to later redaction. © has in fact the following shorter form, which is certainly the original, although jo




(1i) $1 \mathrm{ll}+$ + ובתפת יקברו מהאין מקום לקבור. These words, which are identical with $7,32^{\text {b }}$, just as v. 6 with $7,32^{2}$, here unnaturally separate the correlative clauses, and destroy the connection entirely. By changing their position and inserting them, for example, after דאו דת ת in in the same verse (so EWAID), nothing is gained. In they are, very properly, wanting.
(12) Atl rולת, through dittography of the final of of וליושביו. 'This reading has the support of $\mathbb{C}$ alone. We should at least have to read, with $\mathfrak{\Sigma I}$ ct ponam, וגתת. $\mathfrak{G}$, simply, тoû סoûvar.
 read thus. It has arמor, but to take this as in apposition to the singular
 and read, in accordance with Is. 30,33, במקום דתפתה טמאים, we should undoubtedly remove the chicf objection; but, in the first place, $\boldsymbol{\pi} \boldsymbol{\pi}$ in this single instance, while we have תan everywhere else, would be very strange; and, in the second place, we

 indirect testimony to the traditional order of the words. We might be tempted 10 read, with $(\mathbb{G}$, מֶטp, but this is wholly un-Jeremian. There remains, then, nothing else but to read sเvor, though it must be acknowledged that the sense 20 thus obtained is rather feeble.
At Tong. The infinitive absolute, which in 7,18 is entirely in place, would be

15. Att Kethill מבי, before the following לs.
 ingr probably preserves a trace of the original
 pensed with; of. 27,$1 ; 34,1 ; 36,1$, and 49,34 .
$\therefore$ All has על.

; ill ם it, probably a mere clerical crror; all the Versions and the parallel passages $7,13.15 ; 11,7 ; 25,3.4 ; 29,19 ; 32,33 ; 35,14.15 ; 44,4$, agree in omitting the conjunction.
, 1.) fil K thil
$\therefore$ Al has $n$ 푼, but these consonants must have originally been intended to have the

All + וכל תעם. But an omission of these words in ( $\mathbb{G}$ would be hard to explain, while, on the other hand, it is entirely in keeping with the situation for priests 40 and prophets to take the initiative and incite the people, as in v. II, where they are the authors of the accusation, and as, vice versa, in $v$. i 6 the words of Jeremiah make such an impression on the people that they turn against the priests and prophets.
(18) Instead of the Q Q $Q^{c}$ rê would read the more usual form of the name מיכה.
(24) It is very awkward that v. 24, though it forms the immediate continuation of v. 19, is separated from it by the intervention of vv. 20-23; for Ahikam, the son of Shaphan, also belongs to the princes of Judah who here sit in judgment upon Jeremiah.

36 (17) Atl + מפמ, which has been crroneously and awkwardly introduced from v. 18, and is, therefore, properly wanting in $\mathfrak{G}$.
(28) d +

מוליך we should expect the infinitive (GRAF). The words are, moreover, redundant, while up to this point we have a well-constructed verse of two parallel members. (6) evidently did not read the words, and had the text of $v .17$ in a

 coherent and independent passage, is certainly very tempting, and $\boldsymbol{\pi}$ instead of $\boldsymbol{\pi}$ © can hardly be regarded as a mere variant; yet it seems to me more prudent to abide by Al , on account of the strict parallelism subsisting between the two members of the verse.
 ing; but it is impossible to come to any decision in regard to such a fragment, standing, as it does, apart from all context.

I7 (8) The Qerê following the false analogy of $v .6$, which is altogether dissimilar, $1_{5}$
 the support of $\mathbb{\mathbb { C }}$. The $\mathrm{K}^{c}$ thîb is correct, and we must, with $\mathbb{G} \$ \mathbb{J}$, point $\mathbb{\$}$ ?.
 All $\mathrm{K}^{e}$ thîb
(II) Al Kethîb in .
(12) V. 12 in the form in which it has come down to us can only be an appeal to God, parallel to מקוה ישראל יהוה, v. 13, and must then be taken in close connection with v. 13. But this causes considerable difficulties. It is hardly possible to conceive of מקום מקדשגו as said of JHVH; מרום a most unnatural expression for the one who sits enthroned in the heights of heaven; and in the single parallel 2 passage in Jeremiah, 14,21 , פסצ כבוד refers to Jerusalem. Some have, therefore, been disposed to regard the whole verse as an apostrophe to Jerusalem: O glorious high throne from the beginning, place of our sanctuary! while others have taken the sentence as a separate statement: The place of our sanctuary is a glorious, high throne from the beginning. But the latter interpretation of the words yields 30 no connection with the context, and introduces a perfectly idle and, in this place, unintelligible thought; while the former, an invocation of Jerusalem as the place whence alone salvation can come, involves an idea not to be expected from the prophet who ( $7,13-15$ ) so emphatically protests against all external estimation of the temple of Jerusalem. Since $\mathbb{G}$, too, has the words in a greatly abbreviated
 them a later addition.
 for which the $Q^{e} r e ̂$ reads וסורי. But this sudden change to the first person is extremely harsh, and we should certainly read, with I recedentes a te, ; I might 40 easily drop out immediately before $\mathcal{3}$. Without either pronoun © $\mathfrak{\alpha} \varphi \in \sigma \tau \eta \kappa o ́ \tau \epsilon \varsigma$, and $\mathbb{S} 1,0 ; 20$. The traditional The figure they shall be zuritten on the earth (that is, in the dust, and not on the imperishable rock) is very peculiar, and is not to be met with elsewhere in the OT; moreover, we expect here an idea parallel to the preceding ושבו. All these 45
 then, must, of course, be connected with ופוריד.


19 (I) Al has here simply מנקי, but a new verb is indispensable here. (GTS, in accord,
 culam figuli testeann a senioribus populi.
ture of the verse to retain $\begin{aligned} \text { a } \\ \text { y } \\ \text { y in the first half, and omit it in the second half }\end{aligned}$ of the verse. I has at least: Miachel florantis filios suos et nolintis consolari super cis.
21
 concerned, but their meaning is very obscure; see the explanatory note to the English translation.

:5.7 Verses $35 \cdot 36 \cdot 37$ are found in ( 5 in the order $37 \cdot 35 \cdot 36$. Hirzig strikes them out as being in the style of Deutero-Isaiah, and only loosely connected with the 10 preceding.
3*: indispensable.
isu, atl Kcthîb קוה.
(40) Al Kcthîb $\mathrm{K}^{\mathrm{c}}$, which is merely a clerical crror:

46 (15) As is difficult to explain, and the harsh enallage of the number is very striking. ©S avoid the latter objection by read-

 non stetit, has the singular throughout. This, however, still does not remove the difficulty of נחסף, which $\Sigma$, adhering to the etymology, renders: $\tau i$ ö ol

 that the words $\dot{a} \pi \dot{o}$ oou are wanting in a number of the best and oldest MSS; $\delta A \pi \iota \varsigma=ף \pi$ speaks for itself; $\delta$ Ék $\lambda \epsilon \kappa \tau<\delta$ is an explanatory interpolation. For the parallelism of and עמם cf. v. 21.
 nomen, give the simple and good reading
(20) It has יפח פיח, as two words; but we have here a formation, and must 30 therefore treat it as one word; of. the verbal form ת'פי $\psi 45,3$.
If reads $\mathfrak{K} \mathbb{K}$, which is certainly a mere clerical error. All the Versions agrec in reading $\eta \dagger \lambda \theta \in v \in \epsilon^{3}$ aủ $\eta \dot{\nu} v$.
(27.28) On vv. 27-28, cf. note ad 30, 10. 11 (p. 66).

2 (14-17) The obvious fact that vv. 2, I4-17 cannot originally have belonged here, because they interrupt the connection, is duly recognized by Ewald (Prophetcn, $\mathrm{ii}^{2}$, p. 100), who also (l. c. p. 85) advances the suggestion that Jeremiah himself inserted the verses here in his final revision of the work in Egypt shortly before his death. The verses certainly bear throughout the stamp of Jeremiah's style, 40 and their authenticity is the less to be questioned, since it is impossible to imagine any other reason for their interpolation in the book of Jeremiah.
(15) Instead of בצצת y the Qut the passage 4,17 clearly shows that we have here the stem נצנ, not $\boldsymbol{\pi}$. The singular , and 46,19 , with the feminine plural subject $\begin{aligned} & 1 \\ & \text { is syntactically unimpeachable. }\end{aligned}$
( 15.16 ) The superfluous words מבלי ישמ in v. 15 are found, it is true, in and all the Versions; if, however, they be omitted, we obtain for vv. 15.16 three correctly constructed elegiac lines, which can hardly be accidental:

$$
\begin{aligned}
& \text { עליי ישאגו כפירים בוּ בולם } \\
& \text { ויעיתו ארצו לשמה עריו בצתה }
\end{aligned}
$$


(17) An + An which is syntactically very strange; instead of the participle

## 


（8）All six，a very harsh enallage of the person．I indeed has de collo tuo，but，on the other hand，et vincula ejus．（6 тòv Zuァòv dimò тov t $\rho \alpha \times \eta \dot{\lambda} \lambda o u$
 singular suffix in both cases．
（10．11）Verses IO．II are here wanting in © while in $46,27.28$ ，where we meet with them again，they are found in $(⿷ 匚 a l s o$ ．They are，however，to be canceled in both places，since they are so evidently in the style of Deutero－Isaiah，that they can 10 only be regarded as the work of an interpolator familiar with that book．Note especially the sudden appearance here of Jacob－Israel，while elsewhere through－ out the whole speech only Judah－Israel is mentioned，and Jacob alone occurs in vv． 9 and 18 ．
（12）Al An which is intended to form a connection between this verse and the inter－ 15 polation；© simply oú $\tau \mathrm{c}$ ．
（16）fil Kethîb שׂס．
（22－24）V．22，which anticipates 3 I，I and is altogether superfluous，is wanting in $\mathbb{J}$ ． Versēs 23．24，which we have characterized above as spurious（cf．ad 23，19．20）， are here，too，an interpolation，and are even less appropriate than in c． 23 ，since， 20 as they stand，they can only be explained as referring to a punishment directed against the godless elements in Israel，which is here entirely foreign to the con－ text and to the whole meaning of the passage．V． 22 is apparently more closely connected with V． 21 than $3 I, I$ ，and the immediate repetition of V ． 31,1 seems rather strange，so that we might feel tempted to cancel 31 ， 1 ，and 25
 connection，and much more emphatic than the simple address of 30,22 ．

31 （3）At aby aman bin where＇h，especially，causes the greatest difficulty．©f w̉ $\varphi \theta \eta$

 because the whole subsequent address，after בתולת ישרוֹ，is in the feminine．
（7）Atl לארח of Israel is presupposed as an accomplished fact．The reading of att seems to be more than an error，resulting from the form written defective；it makes rather the impression of an intentional alteration，because the promise conveyed here in the text of $\mathbb{G \mathbb { C }}$ has not been fulfilled．
（IO－I4）It is evident that v .15 forms the immediate continuation of v .9 ．The sudden address to the nations，in $v .10$ ，is strange，and $\mathbf{v r r} \mathrm{s}$ ，in the same verse，is a dis－ tinctive feature of Deutero－Isaiah．These verses have，moreover，a certain Levitical character，which is decidedly un－Jeremian：note the prominence attri－ buted to the priests in $v .14$ ，and the fact that the gracious gifts of JHVH in $v$ ． 12 are specially limited to grain，new wine，oil，and the young of the flock and the herds，in other words，to all the requisites for sacrifice．It is also worthy of note that ישי゙ יצי and are used in the widest sense to designate all Israel，while in vv． 7 and 9 they are used with special reference to the ten tribes，to which v ．I 5 ff． also exclusively refers．We must therefore regard vv．Io－14 as a later addition and strike them out．
（15） $\mathfrak{A l}+\boldsymbol{A l}$ ．The repetition of
 ol followed $\mathbb{D}$ ，because it is more in accordance with the parallelism and the struc－
sense and contents，it is first of all apparent that aysin，which is found in all the Versions，is to be pointed as the Nif＇al participle，and taken in the sense of the Latin gerundive，the Greck verbal adjective：those doomed to itestruction．בהים must then be taken as the predicate to ${ }^{\square}$ must be omitted．Thus with the smallest possible departure from that which has been transmitted to us，the text，in the form proposed by us，yields a sense at once satisfactory and in accordance with the context．
（5）Atl תאוֹ
（8）All Kethîb לכול．

All＋או，which is wanting in $(\mathbb{F}$ ，and is certainly superfluous．
（II）The words which stand here in the middle of the verse are，on account of their liturgical and Levitical character，to be ascribed to a later redaction，and conse－ quently stricken out，as in the case of vv．14－26 of this chapter and of 31，10－14．
（14－26）The whole passage，vv．14－26，is wanting in $(\mathbb{5}$ ，and is clearly a later excrescence， whose ideas and views are entirely foreign to those of the real Jeremiah；it is therefore to be canceled．On the other hand，an independent discourse of some length could not well end with v．I3，and we must，therefore，look for a fitting conclusion．Now if we take the passage $23,7-8$ ，which is placed by $\mathfrak{6}$ after $\mathbf{2 3}, 40$ ， we find that it serves in both texts as the final paragraph of a long discourse， although it forms a fitting conclusion in neither case．Indeed，the very fact of the varying position of the passage in the two texts，would be sufficient to arouse our suspicion that these verses in c． 23 have not retained their original place．Here， however，at the end of a speech which deals ex professo with the future of Israel after its release from the Exile，they would form a most appropriate conclusion． We also meet with these verses，almost word for word，in $16,14-15$ ，where，al－ though they are to be found in all the Versions，they are absolutely inappro－ priate and interrupt the connection very sensibly．On the other hand，their occurrence in all the witnesses speaks in favor of their authenticity which is，in fact，not to be questioned．

The form in which these verses appear here，is produced by a combination of cc． 16 and 23．In 16,14 ，All has ולאו has in both places кail oủk＇̇poûбuv êtı．In fll the second verse $(16,15)$ reads：
 ．©（6）has the same text except that it reads $\tau$ òv oikov




 איאּ，in ifl is very harsh；we，therefore，following 16， 15 ，read simply אמשר העלה，which is in keeping with the parallelism and in agreement with
 The reading of © $\pi$亡゙ル゙リンク of Al ，since the two exiled king doms of Israel and Judah are here referred to． For the conclusion of the verses we have adhered as closely as possible to 16,15 ． Instead of הדיחם 23，as also att correctly in $\mathbf{1 6}$ ， $\mathfrak{6}$ reads．The con－ clusion of 23,8 in $\mathbb{( 5}$ is more closely conformed to 16,15 ，from the fact that
 that the reading of 4 Al in 23,8 is to be preferred in that it has the stem 2 and 50 not השי゙．The return to the old home is mentioned in the first half of the verse， and now follows as a new element，the promise that they shall always dwell there．We therefore prefer to read והובשתים；cf．also 32,37 ．

Jer．

32 Tòv $\epsilon^{2} v$ Ava日w日. The mere fact of their varying position is enough to show that they are not original.
(9) 4 All + which is rightly lacking in (6.
 telligible, and can only be restored by the help of $\mathbb{G} . C f$. the admirable ac- $;$ complishment of this task by STADE, ZAT. v, 175-178.
(I2) ifl ill (f kaì éJwk aủtó. All לעינ; ( $5 \mathbf{8} 1$ with copulative conjunction.
 תהת ונתתם בבלי הרש למען יעמדו ימים רבים. (G also incorrectly but rather nearer the 10

 resulting from a combination of these two corrupt versions together with a justification of the details is given by Stade, l. c.
(17-23) Verses $17-23$ are found in all the Versions, but STADE, in ZAT. iii, 15 , and 15,15 175, note, clearly shows that they are not original.
(23) All K ${ }^{e}$ thîb בתוּ
(25)

(28) All

 from the fact that line, and are rightly lacking in $\mathbb{\sigma}$.
(35) Itl K $\mathrm{K}^{\mathrm{e}}$ thîb "החם, which is immediately followed by תs.
(36) Ant in since the reference here can only be to the words of Jeremiah himself in vv, $24-25$, the reading of $\mathfrak{G}$, $\sigma \mathbf{U} \lambda \in \in \in \in \varsigma$, must be correct.

33 (2-3) Hitzig and, following him, Graf have stricken out vv. 2-3 as un-Jeremian. It 30 would be better, moreover, to read, with $\mathbb{G}$ חowwv rîv, עשת האר instead of עוֹשָּד. ידוה
(4) (ע) is universally attested; but after cutting out vv. $2-3,9$ also must be omitted. (4-5) A conjectural restoration of this utterly corrupt passage. fll reads: יעל בתי מלבי

 quute destructac sunt et ad munitiones ct ad gladium 5venicntium ut dimicont

 тoú $\mathrm{X} \alpha \lambda \delta \alpha$ íous. With these words, however, nothing whatever can be done; 40 דנתצים אל הסללות ואל החרב presents insuperable difficulties. A departure from the traditional text is absolutely necessary. The simplest course would be
 $I$ appcared to fight with the Chaldcans. But this would still not remove the difficulty of v. $4^{\text {b }}$, and even though the whole passage may have been written 4 down in its final form after the destruction of Jerusalem, it must be consistent with the supposition that Jeremiah was still a prisoner in the court of the prison, and cannot, therefore, allude to the destruction of Jerusalem as a fact already accomplished. It is clear, to begin with, that only the Chaldeans can be the subject, and the houses of Jerusalem the object of asbin v. 5; it must be, moreover, $j 0$ the fortifications and swords of the Chaldeans, to which reference is made in v. 4. Starting then from this fixed point, and studying the traditional text with a view to obtaining from it a form which will be satisfactory both as regards


 sponding words are altogether wanting in $\mathbb{6}$ owing to a corruption of the text; but the Hexaplar text supplics from $\Theta$ оútwऽ દ̨єєitє.

 sense and the play on the words eviclently intended here.
 when compared with V. S, must certainly be altered to ציאמר יהוה אלי כה תהאר is. 4 s. The narrative form introduced by the later editor into the two opening verses, which serve to explain the situation, has caused the use of the narrative form in $\mathrm{r}: 3$ as well.



Il
U The Qerê would read here, unnecessarily,

 would read acrbyp. These two verses do not suit here at all, since in v. 13 also all Jerusalem is addressed; they are an interpolation based on $v .14$ of this chapter and especially on $\mathbf{2 2}, 3$, and must, therefore, be omitted.
,


20 (Ifff., Ewald long since rightly saw that, in the passage 20,7-20, vV. If:20 should precede vr. 7-13.
 shows that not ברחם is the original and correct reading. Since it did not lie within the power of any human being to bring this to pass, least of all in the power of the $\boldsymbol{L} \mathbf{L \prime}$, who, in accordance with Oriental custom, had no access to the lying-in room, and whose sole task it was to convey the news of the happy birth, we must point "מומת as the second person and take it as an address to JHVH. Then $\boldsymbol{\sim}$ צ also, at the beginning of the verse, must be altered to למה.
(13) This verse, with its very singular transition to the tone of the Psalms (cf. especially: the characteristic use of $\boldsymbol{j}^{\prime}$ ), must be regarded as a later addition; v. 12 forms a sufficient conclusion, requiring no further.
 51,59 the former reading is allowed to stand.
( $1^{b} \& 2^{b}$ ff: Verses $1^{b}$ and $2^{b}-5$ have been omitted because they are simply detailed circumstantial historical additions, quite in the style of the biographical portions of the Book of Jeremiah, and are merely intended to explain the situation in the following chapter.
$\therefore$ A

$\therefore$ Alt, adhering to the style of the preceding explanatory and narrative additions,
 $\pi \rho o ̀ s ~ ' І е \rho є ⿴ i \alpha a v ~ \lambda e ́ r w v ; ~ c f . ~ 33, ~ I, ~ a n d ~ a l s o ~ 14, ~ I . ~$



22 3. itt לs. (6es agree in reading the copulative conjunction.
(t) ifl Kethîb ועבדו.

6 fll Kethîb נושׂבה.
(It in in in inn, and all the Versions agree with in in thus incorrectly connecting the 1 with the second word. The suggestion, first made by J. D. Michaelis, to divide the words differently and read dopted.
(15. At $\boldsymbol{1 5}$ :ב, for which many different explanations have been offered. The whole
 which graphically indeed agrees closely with the traditional $17 \times 2$ but from 10 material considerations the reading of $\mathbb{G} \mathrm{A}$, and its daughter, the Arabic Version, $\epsilon \vee A \chi \alpha \alpha \beta=$ באהאב, is preferable, since we know, on the reliable authority of I K. 22,39 , that Ahab was actually possessed with a mania for building. In the
 s (cf. in this connection נהנת v. 23), and this, under the influence of in is v. $14{ }^{\text {b }}$, was corrupted to באר.
(23. ill Kethîb ישבּ.
fill Kethîb מקנית
 $K^{e}$ thîb. This is, of course, a clerical crror for תחנม, kataбtevaizeis ( $\int \$ 3$ ), and 20 this again an incorrect writing for $\pi$ nנs.
(25) $\mathrm{All}+7$ ובי

(26) it has החארת, which is grammatically objectionable; cf. 2,21.
 9, r. These words are superfluous; they destroy the parallelism, and their contents are singular. The reproach is here too special, and, moreover, one the responsibility for which cannot be imputed to the false prophets. The curse forms the immediate continuation of the holy woords of JHVH.

 natural.
(I8) 1 It $\stackrel{2}{ }$; $\mathbb{S}$, and apparently also $\mathbb{C}$, has the copulative conjunction. Instead of דברי the $Q^{e}$ rê would read here as just before, and this reading 35 is supported by $\mathbb{S C} \mathbb{G} L$. The reading of the $\mathrm{K}^{e}$ thîb is, however, to be retained, and is attested by the oldest Hexaplar MSS tis 引̉vuríoato tòv dórov $\mu$ ou. The words are altogether wanting in the genuine text of $\mathfrak{G}$.

(19-20) Verses I9 and 20, which are repeated with slight variation in 30,23-24, are not 40 only suspicious on account of the expression בתחרית הימים, but destroy the connection between vv. 18 and 2I. The only possible way of obtaining any suitable sense from them would be to regard them as containing an example of the true prophetic word revealed by God, to show how the prophets ought to preach if they were true prophets, but how in fact they do not preach; but this is ex- 45 tremely forced; cf. STAERK, ZAT. xi, 248 ff .
(2S, Atl ain; (f, better, тò Є̇vúmviov aủroû.
 $\pi \rho \circ \varphi \eta \tau \epsilon \cup \mathfrak{u}$ lelism with vv, 30 and 31 . The reading of 4 At is connected with other variants 50 where we find the same idea, that dreams do not form a peculiarity of the false prophets, but are entirely outside the province of all prophecy, whether false or true; cf. ad 29,8, and 27,9.

24 （ $8 \quad 41+{ }^{\circ}$ ，which（ 5 rightly omits．
 haps mercly a dittogram from $\pi$ aly；in any case，such a use of is unex ampled．

fll＋ク ク ，an addition which is difficult to understand．

＇2 V． 2 occurs in all the Versions，but is undoubtedly to be attributed to the editor who worked over the genuine text of the letter and brought it into its present io form．
（3） $\mathrm{Al}+\mathrm{Al}$＋
（S）（S（S is absolutely required by the context in place of the
 have dreams and use them as the vehicle of their false prophecies（ $23,25.27 .28$ and，according to the reading of $(\mathbb{G}, \mathrm{v}, 32)$ ；$f$ ．also 27,9 （ $(\mathbb{J})$ ．The impossible form מהלטים has long been recognized as being due to a dittography of the final ב of ロกร゙．
（I4）All K゙thîb שבコּ
（16－20）Verses 16－20 must positively be stricken out．They form a digression to the subject matter of c． 24 very difficult to understand，and v． 21 is evidently the immediate continuation of V .15 ．The passage is wanting in $\mathbb{G}$ ，but probably because the scribe skipped from בבּ v． 20.
（21）

（22－31）Verses $22^{\mathrm{b}}-3 \mathrm{I}^{2}$ are to be omitted．At the time when Jeremiah wrote，the fate of these two false prophets could not have been fulfilled，since otherwise the fact that the passage has the form of a prophecy would be absolutely incomprehen－ sible．We must assume that Jeremiah merely threatened these two persons with a violent death，and that later，after this had actually occurred，the fact was in－ serted by the author of the narrative portion and editor of the whole book of Jeremiah．The account is doubtless correct，and very valuable to us，but certainly formed no part of the original contents of the letter．We must re－ gard in a similar manner what is reported in vv． 24 ff ．with reference to Shemaiah， which certainly comes from the same reliable source．Jeremiah could not refer in his letter to a document which only came to Jerusalem from Babylon as a result of that letter．This narrative also is no doubt correct in point of fact， and is exceedingly interesting to us，but must certainly here be due to later inter－ polation．I would call attention here to the change in the form of the narrative to the third person，just as in the biographical portions of the Book of Jeremiah．to
 stead of a゙דp．

（32．Ifl וhin ，Jeremiah could not expect that Shemaiah would live seventy years longer，to see the future salvation of his people．With © toû ídeiv，we must 45 read תוֹרי．

49
（36，Al K $\mathrm{K}^{c}$ thîl）ם
 according to 49，6；cf．STAERK，ZAT．xi，247－253．
 ùmootpé $\psi \omega$ ，which represents the proper Hebrew construction．
A K゙thîb グッ．
 since throughout the whole chapter up to this point the first person is employed. ( 5 reads the verse in a somewhat different form: סì̀ qoûto oưtus eitte Kúpios


All + יתש:
 must be retained.

I3 (16) The Q ${ }^{e}$ rê incorrectly alters the $K^{e}$ thîb
 however, תוֹאר never means head-omament, but always region of the head, just
 in its primitive meaning head a plural רצוצות cannot be established, even from

 sense required here is very strange, and © © ז $\mathbb{C}$, seems to have, felt the difficulty and pointed arose under the influence of the

 latter taking the following as a vocative and subject of the two im-
 àmò $\beta \circ \rho \grave{\rho} \alpha$. Iє $\rho \circ \cup \sigma \alpha \lambda \eta \mu$ is here an explanatory gloss, but is quite correct, since the whole verse is addressed to Jerusalem. The metre itself shows that Al is right in omitting this word, but the singular must, of course, be restored throughout.
(21) The unanimously attested reading is: מה תאמרי בי יפקד ואת למדת אוחם עליך אלפים לראוּ. We are here in precisely the same situation as in 18,15 : the metre is disturbed. According to the clegiac scheme there are too many words for one verse, too few for two; and the question, therefore, arises whether we should expand to two verses or abridge to one. As in case of 18,15 , the rhythm of those stanzas which can be clearly distinguished, is in favor of the latter alternative. What
 JHVH is throughout the speaker, and the subject of the approaching visitations. The slight change to ${ }^{1} \boldsymbol{T}$ removes both objections and restores a correct first member of the metre. Since gives the requisite second member and forms the natural conclusion of the thought, the unsuitable and superfluous intervening words ואהת למדת הותם עליך must be omitted.

(24) According to the structure of the remaining stanzas a whole verse must have 40 fallen out here, which, however, I do not venture to restore. The word $\mathbf{8 \prime 2} \mathbf{2} \boldsymbol{s}$, found in all the Versions, with its departure from the vocative hitherto strictly observed, is evidence of the corruption which has here taken place in the text.
(25) Here, too, the text must be somewhat altered for the sake of the metre. The

 the גמם יהוה, which is frequently inserted or omitted in the different Versions, and then by simply changing the position of $w$ we obtain a verse perfectly correct in form, with which the second member, whose metrical structure has been preserved intact in all the Versions, joins naturally to form a stanza.

24 (2) It has again אחּ; ( 5 ( 5 , better,
(6) At has by.
of subject from that of $v .6^{\mathrm{b}}$ is indicated，the subject must be the same here，wiz： the survivors，and the object the dead．It is then at once clear that $\mathbb{G}$ is right in reading למחa，instead of 4 h ．The words are both in－ dispensable，and，in the case of two words so much alike standing side by side， either the first（as in（5），or the second（as in fll）might easily drop out；we must here combine fll and $\mathbb{( J}$ ．Schmally also strikes out the universally attested by before hzs，whereby the text is made smoother；he also omits the suffixes

F．Al Kčthibl לדוגים，which is here，as in Ezz．47，IO，altered by the Qerê to
 which did not belong here originally，but are a later addition；before the pro－ mise can be fulfilled the guilt of Judah must be atoned for twofold．
 of TY ．I－t and the opening words of v .5 ，the eye of the scribe having probably 15 wandered from（16，21）to（17， $5^{2}$ ）．
$\therefore$ These words are very obscure．All the Versions，so far as we have them，con－ nect בזכר בניהם in such a way that is made the subject of jomiku ava－
 tically the most likely．But the sense and context would rather lead us to take 20 コロコン，as well as the two following words，as the object of רכו For the sacrifice of children is always regarded，in Jeremiah and Ezekicl，as the culmination of Israel＇s crimes．In this case we may suppose that the matter is intentionally alluded to here in a delicate manner，just as the succeeding crimes are merely mentioned without being specially characterized．
All the Versions read，with All，מצבחבות could have stood．The same change of מובח to is recognized by Weld－ halusen in Gen．33，20．
；The longer form is very strange in the singular，and AOE ©S understood， in fact，החר．nt，however，has probably pointed correctly，in which case 30 הール゙ will refer to Jerusalem；cf．21，13．
atl h ．The and，which is found in AOエ匹\＄？，is indispensable；of．also 15,13 ．
（ 4 ．at $\boldsymbol{T}$ ），which only admits of a very forced explanation．© evades the difficulty by a lengthy paraphrase．The Hexaplar Version，whose origin is not expressly stated，reads，probably on the basis of a variant text，к $\alpha \dot{\alpha} \dot{\alpha} \alpha \_\rho \in \theta \dot{\eta} \sigma \in \tau \alpha l$ каi 35 $\tau \mu \pi \epsilon \iota v \omega \theta \dot{\eta} \sigma \epsilon \tau \in . \quad \$ 3$ both render freely；$\$ 4 ; \gg 10$ ；at relinqueris sold．We must，with Graf，emend to $7 \boldsymbol{7}$ ，in accordance with Deut．15，2．3．

12 （9）The unanimously attested reading is th，which，following GRAF，must be 40 emended to $\quad 2$.
14 points be intended here，and not the interrogative particle．



151 ，Verses $15-16$ are found in all the Versions，but must nevertheless be stricken out．The prolivity of the latter half of this chapter is positively intolerable，and the portions wanting in（6）show that later hands have been at work here．
 which fit stands entircly alone．
171 ＋ 17 ．

49 emendation proposed by Hitzig, $\boldsymbol{4}$, $\boldsymbol{7}$, would, in order to give a proper meaning, have to read איך היתה לעזבה. It seems best, then, to read, in accord-
 pression, and yields at least a clear sense in agreement with the context.
Atl has תהתלה. Instead of this the Qeê reads whench, in view of the well-
 case, the suffix pronoun must either stand both times, or be omitted both times, as in ©§I.
(26) itl + ביום הוה, which sensibly disturbs the parallelism, and is rightly lacking in $(\mathbb{5}$.
(28) fl and all the Versions add to this heading the words: אשר הכה נבוכדראצר מלך בבל, against the analogy of all the other headings in this section (the first oracle against Egypt is a special case), and all the more unnecessarily, since, in v. 30 , the King of Babylon is expressly named as the threatening enemy.

All + גבובדראצ7.
(3I; All +נאם יהוה, which is utterly inappropriate in the mouth of the heathen who speak here.

I4 (3) All $\mathrm{K}^{\mathrm{e}}$ thîb anワามษ.
20
(6, Alt + a incongruous, and therefore is correctly omitted in $(\mathbb{\sigma}$.
(If. Al Kethîb biw, which is corrected by the Qree to bss. The conjunction is found in all the Versions; but the usage of the language and the parallelism compel us, with Graf, to strike out the 9 , and to take $\begin{aligned} & \text { as in construct relation. } 25\end{aligned}$ All K ${ }^{e}$ thîb תרמוחת.

I5 (4) In Jeremiah the word is always altered in the Qeere to $\boldsymbol{\pi}$, in accordance with Deut. 28,25; Ez. 23,46.
is, 篂 Kethîb אלמנותו.
(9) Al Kethîl) באו.
(IO, Al has, in consequence of an incorrect division of the words, the portentous read-

(II-If. Verses II-I4 are to be omitted. It is generally acknowledged that vv. I3 and 35 14 are an unfortunate and unskillful interpolation from 17,3; and we must hold the same opinion in regard to vv. II and 12 . V. 12 is absolutely unintelligible, though innumerable attempts have been made to make sense of it. V. II, in respect to which the Versions vary greatly, can only be intended to console the prophet and to remind him that his condition is neither so bad nor so devoid of comfort as he supposes. But after these comforting words of God, how are we to explain the terrible outbreak in v. I5? To what, then, do the opening words of V .15 , , incorrectly omitted in ( 6, refer? V. 15 is the immediate continuation of V . IO, and by so regarding it all difficulties and objections are removed.

(io) ill Kethíl) דבריך.
16 7, In regard to this whole passage cf. Schwally, Leben nach dem Tode (Giessen, 1892) p. 22. At has 50

 ( 5 , therefore, read ללחם instead of לנחמו לנחם instead of לנם ince no change
$(45-47)$ Verses 4547 , which in fact are wanting in $(\mathbb{1}$, are to be cut out as a later interpolation. They are very awkwardly made up from Num. 21,28.29, and 24; 17, and only serve to weaken the forcible and full conclusion of 5 . It. Moreover, in accordance with the parallel passage Ňum, 21,28, of
 the principal god of the Ammonites.
3) The form universally attested is $\boldsymbol{3}$. itself, or a prominent Ammonite city can be addressed. It is true that Hesbon lay only five hours journey from Rabbath Ammon, but it was never an Ammonite town, nor was it ever considered as such. Nothing remains, therefore, but to emend
 where the land is addressed as personified, there can be no objection to this rather rare mode of designating it.
$\because$ is an excellent emendation by K. H. Graf, for the $y$ of yl and Versions. The context imperatively requires the capital of Ammon. It is true that we only find the form $\boldsymbol{y}$ in case of the capital of Moab, but there is nothing to prevent our assuming that the capital of Ammon also, which, as GRAF very justly remarks, had no proper name, was called $7 \boldsymbol{y}$ by the Israclites. Moreover this objection 20
 currence of the name Rabbath in parallelism with it puts beyond doubt; of. 2 Sam. 10,3, and especially v. 8, where we read simply conclude from the context that Rabbah is intended, although it is not mentioned by name throughout the whole chapter, and even in v. If appears merely as 2 าที.
fll points again $\begin{gathered}\text { and } \\ \text { cf. especially } 48,7 .\end{gathered}$
 pensed with.
(8) Al points 7 pyinn, but the sense absolutely requires an imperative.
fll reads inาpロ; © also, Ėv x intes. Vid. ad 6,15.
(20) Ill reads $\mathbf{a}$ ?
 ance with Is. 57,20 , (so Graf) must be considered a complete failure; since a 35 boiling and raging sea cannot form a fitting image for a frightened and des-
 that is an interpolation from Is. 57,20 , where also the words occur, is out of the question, since in the passage before us the parallelism requires three words. It would be simplest to read $ם$ Instead of $\begin{aligned} \text { a } \\ \text { : foar is upon }\end{aligned}$ them; but the order of the words opposes this, since in that case we should

 traditional form of the text, nothing remains but to read נמוגו בה מדאמה, $\Sigma$ and I actually have, respectively, úmò $\mu \in \rho i \not u v \eta$, , and prove sollicitudine.

(25) The universally attested reading is $\pi$ בָּ The rendering how is the splendid city not deserted! would be acceptable enough so far as the sense is concerned, but is a pure Germanism. The view of certain Jewish commentators, mentioned by Rashi and QaMHI, who took in the meaning of to let go, to spare, (למה לא בעובת מן הרעה הזאת שלא תבא רעה עליה (ל), is inadmissible on grounds of usage. In spite of I quomodo dercliquenunt civitatem laudabilem, to strike out the negative would be commonplace and unnethodical. The

48 tently באיצוךך ובבית גנזך. One thing at least is clear, that (5 read here only one word; and this agrees with the structure of the verse. Since in v. 41 II ותמצו=

 is correct in point of fact. While the boasting of riches and treasures introduces a new feature into the picture, for which we are altogether unprepared, and which leads to no result, we need only be acquainted with the nature of the land of Moab, to understand a boasting of mountain fortresses. This במצדתך
 altogether identical, passage 49,4. במעשיך can only be a later addition meaning idols, since, in the second half of the verse, Moab's idol Chemosh is explicitly mentioned.
all Kethîb כמיש.
The Qerê unnecessarily alters יחדו to יחד.
S, Anl
12) All ונבליהם; ©S have the plural in both cases; © K kì đ̀̀ képota (corruption of the Greek for кє́ $\rho \alpha \mu \alpha)$ aủtoû.
 v. 18; cf. also v. 8.
(18) All Kethîb 'עי, a mere clerical error.
'20) All K ${ }^{\text {ethíb }}$.
$21^{\mathrm{b}} .2 \mathrm{j}$ ) The utterly disproportionate length of this oracle against Moab must strike every one, and this is the more obvious, since the length is in inverse ratio to the importance of the contents. But since the passage contains much that is vigorous and original, and since such an expression as v. 13 can only be understood if 25 placed before the destruction of Jerusalem, we must endeavor to extract the genuine Jeremian nucleus from the mass of accretions that envelop it. This has been our course in our treatment of the text. In favor of striking out vv. $21^{\mathrm{b}}-2 \mathrm{t}$ only æsthetic reasons can be urged, but they seem to be sufficiently weighty.
21, All Kethîl מופע, Qerê מיפת
2627. Verses 26 and 27 evidently presuppose the fall of Jerusalem, while Moab is regarded as having escaped the calamity; they cannot, therefore, have been written in the fourth year of Jehoiakim.

29.34. Verses 29-34 are utterly idle and empty excerpts from Is. 15 and 16 , a pro- 35 phetic passage which frequently crops out here; but by Jeremiah, while it is freely employed and reproduced, it is never simply copied. The next verses, $35-38$, are characteristic of his mode of procedure in regard to his original.
36; We might feel tempted to alter אל אמשי קיר חרש, in accordance with Is. 16,7 , to ; אל אשׁישי קיר חרש: but there is no sufficient reason for it, especially after cutting to out vv: 29-34.
'37: .nt an y passage Is. 15,2, בקל must be read.
 that we must read with $\mathbb{G}$, kaì $\pi a ̂ \sigma \alpha u \quad \chi \in i ̂ \rho \epsilon \varsigma=$ בל ידים.
ant has מעל מתגים, which might easily fall out after על , ועל, is here indispensable, and is actually found in $\mathbb{6 z}$.
(39) All + Al + which between the two is out of place and interrupts the connection.

41, All + ויהיה לב נבורי מואב ביום החוא בלב אצשה מצרה. Likewise interpolated from 49,22.
4+. Al Kethîb הנים.

and with regard to their contents also they are suspicious．Moreover，the mean－ ingless instead of כבכ should be read of the very strange must be restored from © G；cf．46，16； 50， 16.
（11）Ål K Kethîb הרבית．
12）Al has phen；but（6）poving oou is precisely what is reçuired by the parallelism 15 with יצוחת7．

47 （1）© 6 heads this article simply Ėпi тoùs A入入opúhous，just like the four following．All gives the title in the form：אשר היה דבר יהוה אל ירמיהו הגביא אל פלשתים בטרם יכה פרעה את עוה conquered Gaza；of．Hitzig＇s dissertation De Cadyti urbe Herodotea；the notice in Hl is，therefore，in substance correct．Nevertheless it can hardly have formed part of the original text，since from the whole style of description（cf．that of the North，v．2！）；and from the analogy of the other oracles forming part of this group， Nebuchadnezzar is the only enemy with whom the Philistines can here be 25 threatened．We must，therefore，look upon the reading of as the result of a false combination．
All has $\begin{gathered}\text { appy，from which no satisfactory sense can be obtained．©f kai oi kard́－}\end{gathered}$ גоוто Evakєן＝＝שארית ；cf．Josh．11，22．
（7）An ，תשקט，which can only be a clerical error，due to the influence of the imme－30


48 in All＋הבישה，which three words later，is to be found in all the Versions also．
 also the similar parallel passage in Is．15，5．The pointing צִy？（since in the 35 scriptio defectiva we have only to do with variation in pointing）is to be explain－ ed from 49,$20 ; 50,45 ; \mathrm{cf}$ ．also 14,3 ．
5．筑 Kethîb
 valu．＇בי，which is found in all the Versions is altogether meaningless，and ， 40 which immediately follows，looks suspiciously like dittography；indeed $(6$ omits it altogether．We should，according to the parallel passage Is，15，5，emend במורד can hardly be dispensed with．
All + ציֶ，with which nothing can be done． $\mathbb{G}$ and $\mathbb{C}$ either did not read the +5 word or did not translate it．
6）At כערוער，which gives no satisfactory sense，whether we take the word as a proper name or as an appellative；A $\mu$ ирiк»；of． ürptos＝2，which is graphically almost identical，and presents a strikingly appropriate image of the persecuted Moab flecing in despair into the most 50 lonely and desolate wildernesses in order to save her life from the invading foe．
 probably influenced by（ 5 ）：in munitionibus tuis et in thesauris tuis；© Consis－

25 chapter has undergone a revision which has completely distorted the original meaning. This meaning is plainer in $\mathbb{6}$ than in 4 , which exhibits a much more advanced stage of revision. The form of the text adopted by $u s$ is based throughout on Schivally.


all +3.
3. Ant + Ant
fll has
At + ולא שמעתם.
$f(6)$ Verses $4-6$ are found in all the Ancient Versions (except that in $\sqrt{5} \boldsymbol{J}$ עמ is omitted in $V .4$, and s a in v .5 ), but belong altogether to the revision. They contain an unusual number of strange expressions, and give a view of the fruitless efforts of the other prophets as well, which is utterly inappropriate here.

(y) $\mathrm{fll}+5$.
ill משפחות; (ff correctly $\pi \alpha \tau \rho i \alpha v$.
All +נאם יהוה ואל נבובדראצר מלך בבל עבדיף.
Alt + דתלה.



 belongs to the revision.
 and of $v .14$ which ( 5 omits entirely.
The passage $\mathbf{2 5}, \mathrm{I}-13$, in its present shape, was intended to form an introduction to the book of discourses on foreign peoples, including those on Babylon cc. 46-51. The latter in $\mathbb{5}$ are actually introduced in this place, and must once have stood here in ft also, since the words $13^{\mathrm{b}}$, which in © plainly form the heading 30 to the discourses on foreign peoples, are here retained in ft .
( $1+$ ) V. I4 is then a further amplification laying renewed emphasis on the fact that the Babylonian Empire, too, must undergo the wrathful judgement of JHVH.


fl לin ( fa only kai cis oupıruóv. The copulative conjunction is necessary, and the redundant words in ft are an addition, which is altogether out of keeping with the situation in c. 25.
 кrous, the proper name Arabia must certainly be read here.
All + ואת בל מלכי ארץ העצ. It is especially easy to explain excrescences and aclditions in just such a passage as this.

22) $\mathrm{At}+5 \mathrm{z}$ (bis).

At
24) $\mathrm{Alt}+$
(25) fill + מלוּ

 Alt + ומלך ששׁ ישמתה אחריהם. The athbash is sufficient to prove this a later 50 piece of trifling.
'30-38) Schwally (loc. cit.) has clearly established the fact that these nine concluding verses are not original. An entirely different tone all at once appears in them,
an interval not less so. The emendation 135 sk , which is graphically very simple,


 i. c. השללבנו משבנותינו, and this shows the first stage of the corruption of the text, ziz. the falling out of the D before B .
 jectionable, have no meaning at all in this place, and disturb the whole metrical arrangement, so that, following $\mathbb{G}$, we must strike them out.
At and all the Ancient Versions read כדמן על פמי דשדה, as in 8,2; 16,4; 10 25,32 ; cf. also $2 \mathrm{~K} .9,37$; but this is not allowable for metrical reasons. The form given in the text is based on $\psi 83,11$ : והיו דמן לאדמה. (6) presents this verse in a

 the thought into a complete stanza of two verses; but the metrical structure is al- 15 together opposed to this.

I-: Al K"thîb "יושבת". The fact that the metre hitherto employed is retained in this verse also, shows that 10,17 is the immediate continuation of 9,21.
is 'This 1 וֹs'
 frecly, and with a different application: The interpretation which we adopt, that they mary foel it, is that best suited to the context, although difficult to support by usage. The divine threat was intended in bitter, deadly earnest - that must be the sense of the words; they are im- 25 mediately followed by the confession of humbled Zion that this severe punishment is fully deserved. The interpretation that they may find me, which is to be found as early as $\$$, cannot be established grammatically, and is based on an incorrect understanding of 16,21 . In this connection a promise is out of place, even one that is made possible and brought about through the medium 30 of a severe punishment.
25. This verse is found in 14 and all the Ancient Versions, though (6) omits the ואכלהו at the end. But this verse gives rise to the most scrious suspicion. Apart from the question whether such an idea can be attributed to Jeremiah, it does not suit the context here at all. The words are found, almost literally, in $\psi 7935$ (vv. 6-7) which is certainly Maccabean. There, as the outcry of a people driven to despair by the frantic oppression of the heathen, and by devilish persecution for the sake of JHVH, they are appropriate and psychologically natural. But here, where these heathen have simply executed JHyH's own sentence upon the sinful people, it would be utterly inconsistent to call down God's wrath upon the obedientinstrument of JHVH, in order to avert it from the disobedient people. Such a thing could only be possible, if the heathen had exceeded JHyH's commission, and done more than had been commanded them (cf. Is. 10, 5-19; 47, 6-15); but such an idea would have to be expressed, and is, moreover, absolutely inappropriate to the context here. As the words stand, they are a clear expression 45 of the view that the heathen are in themselves an object of JHVH's wrath, the Jews an object of his favor, a view which directly contradicts the whole theology of Jeremial. It is possible that originally something different stood here, since $v .24$ does not form a fitting conclusion to a long connected discourse; but it certainly could not have been the present r . 25 .

25 The excellent treatise of SCHWALLA, ZAT. viii, 177-190, should be consulted in regard to the whole of c. 25 . SCHwaLLY has shown convincingly that this

8 （5）At when whe is either a dittogram of the initial of of one to the effect of the interpolated ירושלם．
At＋ירושל，which in the traditional form of the text，is impossible．We must either read מדוע שובב העם הזה，or מדוע שובבה ירושלם．We decide，with（F），in favor of the former reading．
（6）Atl Kethîb במרצותם．
（7）Atl Kethîb וסום
（10）At שדותיהם，but the asyndeton is here harsh，and quite inadmissible if the words form the conclusion of a verse．The copulative conjunction must，there－ fore，be inserted，with $(\sigma \$$ ．
 על נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום ²xהבִשו בי תועבה עשו גם בוש לא יבשו והבלם לא ידעו לכן יפלו ．An almost literal repetition of 6，13－15，which suit here well enough，but are entirely unnecessary and，on the other hand，se－ parate supposing that the words have been either unintentionally or intentionally omitted in $(\mathbb{5}$ ，we must regard them as a later interpolation from c． 6 ．
 what they had transgressed．This is in sense impossible，since the punishment evidently lies in the future，and in point of language it ivould be most singularly 20 expressed．It is better to slightly alter the punctuation and read 佨需 then I will give them，bring upon them，those who shall pass ower them，that is：the enemy who are to execute the punishment；or according to the emendation proposed by Rothstein，aיבע：：who shall devour them．But what is there to devour on a fig－tree or vine which bears no fruit，and has even lostits foliage？The inter－ 25
 $\pi \alpha \rho \eta ̄ \lambda \theta \in v$ aủtoús，which（i．e．fruit and foliage）I had given them，but which has vanished from them．This interpretation is based upon a recognition of the fact
 ，בנפן ואיא תאנים בתאנח，and cannot，therefore，introduce an entirely new idea．But 30 since the structure of the verse does not absolutely require a new member，we must，following $\mathbb{G}$ ，omit these words，as a gloss intended to form a transition be－ tween vv． 13 and 14 ．
（14）At ליהוה：（6）better Ẻvavtion aủtoû．


 for $\boldsymbol{\pi}$ ，the two readings are identical，except that the words are differently divided．The form presented by $(\mathbb{5}$ is by far the preferable one，on both material 40 and philological grounds．
 indispensable，and might easily have dropped out before בת．
7）The Qeere reads שוח instead of which is at least unnecessary；the Kethîb

S．Aft $+\square$ ，which，however，is rightly lacking in $\mathbb{G S}$ ，and apparently also in $\mathbb{C}$ ； cf．5，9．29．
 though the text were הנגי מאכיל הת העם הוה．
 variation in 臹 between תבואנה and ותבואיגה immediately before also shows．
IS ，fat has איא ，joining the the following clause．But alone，without any qualification，would be very singular，and the repetition of the＇ 2 after so short
idea is certainly most appropriate and in accordance with the comnection; but the words do not suit the metre, and it cannot be supposed that the prophet would here suddenly depart from the metrical arrangement, which he so strictly maintains both in the preceding portion and also in the two following verses. We must, therefore, while keeping as closely as possible to the traditional text, bring the words into proper metrical arrangement, and this can be done either by expanding the words into two verses, or by contracting them into one. The form of the other stanzas, in which the idea is invariably expressed in two parallel verses, compels us to adopt the latter alternative, unless we expand the preceding verse בי שכחני עמי לשוא יקטרו, into a complete stanza by the addition of a second verse, and this is in every respect a less advisable procedure. We must, therefore, have a verb which can serve as predicate to both halves of the verse.
 graphically the most probable, and is construed with both the above-mentioned prepositions. בדוביהם and לכת.....דוך are later explanatory additions.
16). All Kchîb שרוקת.

All the Versions have ייניT; but it is more in accordance with the structure of the strophe, to have the second and shorter member follow asyndetically.
17) : 4 points
22) 觬 Kethîb שיחה.
23. At has 'תמח, which is certainly an error; cf. 3,6.

For והו the Qerê would read which would have about the same meaning, but would not be so forcible an expression.
 the beginning of this chapter in the following amplified form: זידבר אשר היה או ירויהו מאת יהוה לאמר עמר בשער בית יהוה וקראת שם את הדבר הוה ואמרת שמעו דבר יהוה בל יהודה דבאים בשערים דאלה להשתחות ליהוה an unintentional omission of these words in $\mathfrak{G}$, and still less for their intentional omission, the shorter form of the text presented by $\mathbb{6}$ must be regarded as thie original. On the other hand, it is easy to see the motive which would lead to the introduction of additions from $\mathbf{2 6 , 2}$.

15. At +62 , which has probably crept in here from the following part of the verse. ( 5 correctly omits it.
 of the more usual צבא השמעם. But originally the feminine of was certainly intended, which is always read ממְּ3ְ. Cf. especially on this point, Kuenen, Verslagen en Mededeelingen de K. Akad. v. Wetensch., Afdeel. Letterkunde 3. Recks, Deel 5 (1887) [=Kuenen's Gesammelte Abhandlungen (Freiburg i. B. 1894, pp. 186- 40 211 ] and, as the principal defender of the opposite view, STADE, ZAT. vi, 289-339.
22.
24. At + בערוחות, as the word more commonly employed by Jeremiah in such a case. Both words together give rise to an impossible construction, so that, following (J, we omit בשרות.
25 The universally attested reading is יחגביאים יום , in which is probably to be
 duily; we should, in this case, have at least יום יום. Cf. 25,4;26,5; 29,19; 35,15; 44,4.
3) Alt + המשארים, a dittogram from the preceding line and, therefore, rightly lacking in $\int_{0}$
cellent emendation בורח, which is almost categorically demanded by the sense and the context.

I8 (3) The Qeerê reads unnecessarily ותוהנה הוהו instead of והנה
(Io) 47 Kethîb הרעה.
(14) Both here and in the whole of the following passage, we must deviate consider-
 in two ways: שָׁדִ may be taken to mean my ficlds, and we may translate: Does the snow of Lebanon that comes from the rocks leave my fields? that is, does it ever cease to water Canaan? Or שְׁדָ may be regarded as the well known poetic 1
 snow of Lebanon cease from the rock of the field? In this case, comparing $\psi \mathbf{1 3 3} 3$, a connection is assumed between the waters of Jerusalem and the Lebanon. Then it is still better to adopt Ewald's view, and to see in the rock of the field the peak of Lebanon itself, clad with eternal snow and visible from afar. This interpretation of the words is undoubtedly the most natural and probable; and we obtain this sense clearly and unambiguously, if we make the slight
 Mount Hermon, which occurs also in poetry $\psi 29,6$; and the Anti-Lebanon is still more appropriate here than the Lebanon, since the former is actually cover- 20 ed with perpetual snow, while the Lebanon attains the region of perpetual snow only in its more distant northern portions lying outside of Palestine. For the
 $\mu \alpha \sigma \tau \hat{\omega} v$, which, since a status constructuss is altogether out of the question, points to a reading שָׁדָּיָן satisfactory sense from the traditional text by means of a slight change of punc-
 -שַּ: Does the snow of Lebanon cver cease to come from the Rock, the Almighty?
 בiv used absolutely is very rare, and עוב מן is never used at all, while occurs 3 Lam. 4,9 as a synonym of in the sense, flow away, melt azay, vanish.

The second hemistich is given by the entire tradition in the form: אִם יָּתשׁו
 text substantially the same; it evidently reads pדים instead of and renders somewhat freely. I pass over here the numerous attempts to extract a tolerable sense from זרים קרים. It is evident, however, at the first blush, that the second hemistich forms, in its syntactic relation to the first hemistich, the second member of a double question, and also that, in regard to its matter, it must contain a parallel thought to the first, a rhetorical question. It is, moreover, extremely probable that the construction also was originally parallel to that of the first 40
 mountain peak is contrasted with the surface of the sea. The Mediterranean Sea (ים אחרון Deut. II, 24; 34,2; Joel 2,20; Zech. 14,8) was, for the Hebrews, the Ocean, the great sea; and this reading must be restored here. That which dries up from the ocean just as little as the snow melts from the mountain tops, 45 is the water. בוולים alone would be completely sufficient in poetic diction (Ex. 15,8; Is. 44,3; Cant. 4, I5; Prov. 5, 15; $478,16.44$ ), but since the metre positively requires two words, we must read ${ }^{2}$. The suspicious similarity of the two words קרים in the received text is very striking. The possibility of regarding them as the corruption of an original cannot be gainsaid, and in this way 50 the conditions both of sense and parallelism are strictly fulfilled.
(15) Here, too, a wide departure from the traditional text is necessary: At has


6 It has יחו, but in accordance with the sense only the third pers. sing. fem, is possible, as rendered by ©S3 and explained by Rasim and QaMHi, fit, more-
 Oŋoav, but in many MSS, among them those of Lucian's recension, we find
 18,23.
7) The Q'rê reads unnecessarily ותר for for ink

8 , tit and most of the MSS of $(6$ have אาאו, kai €ibov, which gives no sense. The group of MSS which exhibit the text of Lucian, and $S$ offer the only reading. which suits the context kai $\epsilon i \delta \in v$, $L^{2} \boldsymbol{\sim}$; and in ( 6 it is only a matter of the dif 10 ference between $\epsilon i \delta \circ v$ and $\epsilon i \delta \in \vee$. I, rightly perceiving the impossibility of the traditional text, passes over the word altogether.
" Ill has מp, which (6®SI, the Masora and Rabbinical tradition derive expressly from the stem קלל. In view of the large number of analogous formations, the fact that no substantive b occurs makes no difference, but the idea would be 1 too weak.
At has מנח
 actually render so. ( 5 omits the words altogether.
13. All שמעתם, an error due to the influence of the succeeding verse. (6I correctly 20 úníkovous, nudisti.
1,-18. STADE has shown (ZAT. iii, 14-15) that vv, 17 and 18 have no connection with the preceding verses, but are an addition by a later hand. This is sufficiently evident from the contradiction between w. 14 and 18 . In the former, the converted remnant of the Ten Tribes of Israel are brought back to Jerusalem, which is clearly regarded as still standing. In the latter, both Israel and Judah return to Palestine from the northern land, so that Judah, too, is regarded as languishing: in exile. These interpolated verses have displaced the original conclusion of the passage, since a discourse could not end with v. I6.
2. All points very strangely amphen, as also $\mathbb{E}$ and I. The only possible reading is that of ( $6 S$ kai $\lambda \alpha \lambda \eta{ }_{\eta} \sigma 1 s$,
 have left the suffixed pronoun untranslated, since otherwise it would be impossible to account for the reading of ft .
13 לבשתת מזבחות + 4 , an utterly impossible expression, which disturbs the whole structure of the verse.
1.f. All $7 \boldsymbol{y}$, which is a mere clerical error. (GTS3 all read Ev kג!p̂; cf. v. 12; 2, 27-28.



 This undoubtedly contains the original text, and from it the origin of all the corruptions of $4 t l$ can be readily and certainly explained.
19) The reading of and all Versions is בלחמו, which can only be explained in a forced and absurd manner. Hitzig's emendation 4 inc on the basis of Deut. 34,7 , is most excellent in its classic simplicity:
22 14 reads ${ }^{2}$ :יָ:, specially noting the scriptio defectiver. But even © has thought it necessary to alter the verb here. According to $14,15,12$ ? is evidently the 50 correct reading. way.
Ill correctly ception of הקיר.
if © Eпnotpéqutє (xєipa). The latter word is not found in all MSS, and in none 5 with the possessive pronoun. At initial $\boldsymbol{2}$ of the following בוצדר, and consequently the infin. absol. had to be taken as imperative.
(15) At has as in 49,8;50,31; but all the Ancient Versions read an an an an an All in the passages 8,$12 ; 10,15 ; 11,23 ; 23,12 ; 46,21 ; 48,44 ; 50,27$.
 have at least ct constitui.

 intelligible. Since עד in this connection can not possibly designate the 15 congregation of Israel (so $\mathbb{C}$ ), or a portion of it, while , without further qualification, can hardly be taken as referring to the assemblage of the peoples (so apparently $\mathfrak{I}$ ), and the rendering ouvarwrin év aútoîs ( $\Sigma \Im$ ) is excluded by the תא, A has cleverly thought of the stem עוד: kגi ץvŵte (ודעו) тịv $\mu \alpha \rho \tau u \rho i \alpha v ~ \tau \eta ̀ v ~$ oûoav êv aủroîç. But in this case we should at least have את עת , and, further- zo more, עַרָה never occurs in the sense of testimony given against one. We must, therefore, gratefully accept the reading of $\mathfrak{G}$ : ורעי עדויהם, though the construction would certainly be smoother if we read ודעו רעי עדריהם.
(21) The KNethib יאבדו, in favor of which we have the testimony of all the Ancient Versions, is altered by the Qerê to ${ }^{\mathrm{e}}$ 解雯, which only makes the construction 25 more dragging and affected.
25) The $Q^{c} r$ ê reads $n$ n in conformity with all the Versions. The Kcthíb has תלתיב, תלי , which is due to the influence of the singular forms of the following verse.
(27) Al points מִבְּ , which gives no satisfactory sense. J. D. Michaelis proposes 30 here the excellent punctuation מַבַּר; for form in the sense of separating from extraneous matter, said of the refiner of metal, of. בציר Job $22,24.25$ (and 36,19?).
 mediately precedes, and , which immediately follows, are both rendered by סoкцд $Z \omega$, although the word מבחן does not occur elsewhere, and מבחר would be graphically more probable; מחרוץ בצחר, Prov. 8, 10, is actually rendered úmè $\rho$ хрибі́ov ঠєठокццабие́vov.
 all other Versions divide into two words. We must also follow the Masoretic accentuation, which joins to the second part of the verse and separates it 40
 to snort, pant, of which no verbal forms occur, though it is undoubtedly the stem
 probably also בנחירותיך Ez. 32,2, the clever emendation proposed by Ewald in place of the traditional בנהירותיך).
Al ףיָּ, which might be a nominal formation like in in v. 27; but it is simpler to read, with ©SEIAE (cf. also 9,23 ) the participle צis.

3 (6-16) Stade (ZAT. iv, I5-154) has shown convincingly that 3,6-16 forms an independent passage, complete in itself, which interrupts the connection between 3,5 and 3,19 , and cannot originally have stood here. A certain affinity with $3, \mathrm{r}-3$ on the one hand, and with $3,20-22$ on the other, may have caused its insertion here.
of. also the German liuffisch. © seems not to have read the word. \& frecly, but well lieal.
 morcover, do not suit the context. Speeches of the false prophets are not quoted here, and even should we assume that the words of the people given in v. 12 are merely the echo of the lies spoken to them by the false prophets, and, therefore, substantially the language of the prophets, they are nevertheless not words of ill omen, but promises of happiness, with reference to which it cannot be said: may awhat they prophesy happen to themselaes! Moreover the words which immediately precede in $V .13$, are the assurance of what is for Jeremials an absolute certainty, so that the wish that they may come to pass is utterly illogical.
20 22) STADE (ZAT. iii, 15-16), rightly says that verses 20-22 cannot be attributed to Jeremiah. The inflated and pompous diction of v. 22 ill accords with the tone of the remaining speeches, which is elevated indeed, but always simple; moreover the use of the plurals השמיעו הגידו in calling the prophet to deliver 15 prophetic addresses to Israel, is unparalleled.
24) Al K ${ }^{e}$ thîb
 various ways: they overstep the zuords of cwil, that is, they surpass in evil all measure and limit; or they overflozu zuith czil zuords or zvith cvil. $\Sigma \Theta$ (каì $\pi \alpha \rho \in{ }^{-}-20$

 not read עד
 out, and עבוע must be emended to in accordance with Deut. 32,15. The 25 pausal form of a $\boldsymbol{\pi}^{\prime \prime}$ b verb with 'retained, which occurs also Jer. $\mathbf{1 2 , 9}$, must be preserved, as it affords the best explanation of the corruption עבור.

6 (2) A very doubtful passage in which the tradition varies greatly. We have translated in accordance with 141 : I annihilate the lovely and delightful, the doughter of Zion. The words are certainly disconnected and sound rather prosaic and flat, but the fact that דמה has, in the Qal, the meaning annihilate, is positively assured by Hos. 4,5. © seems to have so understood the words, and Rashi and JOSEPH QAMHI explain in the same way. $\Sigma$ and $¥$ woiw $\alpha$, i. e. . DAVID QAMHI takes the Qal in this sense. S rather more suitably: - 35 = יִּ form, but in this case a $b$, or an $ל \boldsymbol{k}$ would be necessary. Ewald would avoid this difficulty by rendering: I mann the daughter of Zion, which he takes as a parenthesis; but always means to imagine something, never simply to mean. (6) differs completely, reading בהיה instead of and joining it to V. I: kaì 40
 give good sense and would suit the connection. They evidently read (cf.
 sideration of $2 t \mathrm{might}$ lead to the conjecture $\pi$ העמנ: and the haughtiness of the doughter of Zion shall be brought low. But בענ is never translated by upaıpeî- 45 б大al, nor עy by àpaspeî, and the context requires something stronger than the mere humiliation of haughtiness. It seems best, therefore, to retain the reading of 2 tl .
 sary; cf. Deut. 20,19.

 but the Jewish commentators expressly derive הקור from and the change



 the $Q^{e} r e ̂$.
(10) This verse is modeled on 14,$13 ; \mathbf{1}, 6 ; c f$. also $\mathbf{I}, \mathbf{1 1}, 13 ; \mathbf{1 1}, 5 ; 24,3$. But while in these passages the speech of the prophet is immediately followed by the divine answer, we find here nothing of the sort; v. II completely ignores $v$. io, and connects directly with v.9. As regards the matter also, the words are very suspicious. In spite of I K. 22,20-23, Jeremiah could not say that the false 10 prophets deceived the people by command of JHVH, nor does he ever say so, however much he complains of the false prophets and contends against them: cf. especially the answer of JHVH in 14,14 with the standing לא ל (14, 19; 23,$32 ; 27,14 ; 29,9$ ) and the ישיאו לכם נביאיכם of 29,8. The verse must accordingly be considered as a later addition intended to exculpate Judah.
הנה. The Masoretic accentuation must be abandoned. all joins the following words, but $\mathbb{G}$ correctly regards it as containing the purport of
 as the recipient of the announcement, $ל$ must here, as frequently after אמש, serve to designate that concerning which the announcement is made. It would have 20 been clearer, had the prophet said $\boldsymbol{\pi}$, but the simple is also used in v. 24 where we should expect זa; cf. also Job 9, 19.
(19) All presents in the $\mathrm{K}^{e}$ thîb the impossible form המוחin, which, in order to obtain a form grammatically possible, is altered by the $Q^{e} r e ̂$ to אוחהילה. The reading gives the meaning $\alpha d \gamma \omega$ which is required by the context and is in accordance with the entire tradition. This reading is in fact given in the Baer-Delitzsch edition, but there, too, is pointed אוחולוֹת must, however, have actually stood in the archetype of fll , since otherwise the misunderstanding of the form would be simply inconceivable.
1 fl Kethîb ${ }^{\text {enter }}$ requires the participle שלַַעַ, which is also the reading of all the Ancient Versions. In 22,29 we have tivo certain participial forms ending in $n$.
(28) Al reads על ; ( 5 , on the other hand, gives the only natural and unconstrained order of the words: $\delta$ เó $\tau \iota$ モ̇ $\lambda \dot{\alpha} \lambda \eta \sigma \alpha$ k $\alpha l$ oủ $\mu \in \tau \alpha$ -

 produced by the influence of the following כל העיר.
(30) All Kethîb אתי.

The following word is wanting in $(\mathbb{G}$, and is rather harsh syntactically, but should nevertheless be retained.

5 (7) at Kethîb Mox.
 printed editions of the Hebrew have those which exhibit the recension of Lucian, have, in accordance with this read- 45 ing, каi ய̈ркı̌ov as a doublet.
(8) The Ke thîb ממונים, which gives perfectly good sense, is, to say the least, unnecessarily altered by the $Q^{e}$ rê to מֶיגְ
 ing a satisfactory sense. Atl reads מַשְּּׁׁם, which can only be part. Hif. from a 50 stem שכה, which must then be combined with wander about, which in Prov. 5,20 is also used of the madness of love. The stem שוק, which Ewald would

of םמצֵm, which might be either first person ( $(63)$, or second person feminine (so $\mathbb{S}$; © seems to have read מְצְאתְם). Our translation follows the latter construction as the more probable. מל might also mean: thou hust not comé upon them breaking in, but on account of all this, that is, thou hast murdered them on account of all thy sins and evil deeds, because they would not connive at them, but rebuked thee for them; and this might refer to the murdered prophets of $v .30$ : " ${ }^{\text {T }}$ is actually used in this way in $2 \mathrm{~K}, 21,16 ; 24,4$. The expression would, however, be extremely forced and unnatural. The reference of : בנפי : I have not found it (the blood of the murdered) in the place of breaking in, but upon all these (the edges of thy garments), is likewise unsatis- Io factory. It would seem to be the simplest plan to connect the words with the following verse: but in spite of all this thou sayest: I am innocent. But here, too, serious philological difficulties arise, and, moreover, this explanation is excluded by the structure of both verses, according to which the words in question or their equivalent can only be connected with V. 34. No certain restoration of this corrupt 15 passage has so far been offered.

3
1: All begins the verse with the word ins?, which causes considerable difficulty. It cannot mean vulgo dicitur ( $\mathcal{I}$ ), and it is impossible to supply a form of 20解 is to be supplicel from v. 6, is excluded by the fact that 3,1 forms the immediate continuation of 2,37 . It would seem, therefore, more natural to take מאמר 2,37 ) as the aerbum dicendi or sentiendi upon which depends. But the intervention of the words is opposed to this view. We must, therefore, in accordance with ( $5 \mathbf{5}$, omit the word, though it is difficult to 25 say how it got into the passage, since it can hardly be regarded as a dittogram of the preceding להם. It might possibly be the corrupt remnant of a verse that has entirely dropped out, since the context, although intelligible as it stands, would certainly be clearer if some such idea intervened as we find in Hos. 2,9: Then shalt thou say: I will return to my former husband, for I was better off 30 then than now.
+.5) At K ${ }^{e}$ thîb
 sarily altered by the $Q^{e}$ rê to תשובי תקראי
22) א א
 also $\mathbb{C}$; ${ }^{A} \Sigma \tau$ ò $\pi \lambda \hat{\eta} \theta 0 \varsigma \tau \omega ̂ v$ ỏ $\rho \in{ }^{\prime} \omega v$, which gives a better sense, and correctly omits
 tuation to ${ }^{j} \mathrm{~K}_{\mathrm{T}}$ T is of no service, since the idea would still be very awkwardly ex-
 find it here. In spite of 23,23 and $\psi$ 101,7; Prov. 12, 17; 19,5.9, it is altogether
 than to assume a clerical error and strike out the $\boldsymbol{p}$.
1.2. Verses I and 2 are an amplification of the words of Jivh in $3,22^{\text {a }}$, but both in 45 thought and expression decidedly foreign to the style of Jeremiah. © 6 presents them in a characteristically different form, in which their un-Jeremian character



 Ípouбu $_{1} \eta \mu$. In reality, 4,3 forms the immediate continuation of 3,25 and contains the answer of JHYH to Isracl's confession in $3,22^{\mathrm{b}} \cdot 25$.


## Evitical @loten on まeremiaß

I '3) As this verse mentions the eleventh year of Zedekiah it cannot have been written in the fourth or fifth year of Jehoiakim.

10) $\mathrm{Al}+$ + ולהרום; but as early as Sir. 49,7 the words are quoted in the form ÉkplZoûv

 and as is required by the parallel with the preceding vision.
(18) itl nimht; perhaps a mere clerical error; cf. 2,$25 ; 8,6 ; 17,23$. The same variant occurs 51,58.
 הַרַּבּה מִּד

 'A

 in rare instances in very doubtful passages.
24) Al Kethîb נפשו.

27. The Kethîb "לדתני, confirmed by 『ST, is unnecessarily altered by the Qerê to


 on the semivowel , in Assyrian, printed in Delitzsch's and Haupt's Beiträge zur semitischen Sprachevissenschaft, vol. i, p. 47 I below. JÄGER considers the
 particle. - P. H.]
 and דֶ was certainly intended in the original text. stl reads
 expressed: thou hast taught thy zuays ciril.
 erroneous, or at least misleading feature into the figure.
fll has at the end of the verse סpui. The understanding of the passage is rendered difficult by the ambiguity

 המכנות אצשר עשה המלך שלמה לבית יהוה לה היה משקל לנחשתם כל הכלים

אמה יסבגּו ועביו ארבע אצבעעות נבוב: וכֹתרת עליי נחשת וקומת הכתרת האחת 22 חמש אמות ושְׂבָבה ורצונים על הכותרת סביב דבל נחשת וכהלה לעעמוד השני


שמרי הסף: ומן העיר לקח סרים אחד צמשר היה פקיד על אנשי המלחמה ושבעה בז o אנשים מראי פני המלך אששר נמצהו בעיר ואת טפר שר הצבא המצבּה את עם

 בארץ חמת ויגל יהודה מעל אדמתו: וה העם אטשר דגלה נבוכדראצר בשנת 28 שבע יהודים שלשת אלפים ועשרים ושלשה: בשנת שמונה עשרה לנבוכדראוצר 29 15 מערושלם נפש שמנה מאות שלשים ושנים: בשנת שלש ועשרים לנבוכדראצר ל הגלה נבוראדן רב טבחים יהודים נפש שבע מאות ארבעים וחמשה כל נפש ארבעת אלפים ושש מאות:
ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכן מלך יהודה בשנים עשר חדש בעשרים 31
וחמשה לחדש נשא אויל מרדך מלך בכל בשנת מלקְתו את רהּש יהויכיץ מלך

 37 חת 3 מותו כל ימי חייו:

 49.ג גם בבל לנפל כלתללי ישרהל גם לבבל נפלו חללי כל הארץן: פלטים מחרב 15 הלבו אל תעמדו זכרו מרחוק את יהוה וירושלם תעלה על לבבבם: בשנו בי 23 שמענו חרפה כסתה כלמה פגינו כי באו זרים על מקדשי בית יהוה: לכן הנה 33 53 ימים בהים נאם יהוה ופקדתי על פםיליה ובבל ארצה יאנק חלל: כי תעלה 5 * נה מבבל ושבר גדול מארץ בשדים: בי שדר יהוה את בבל ואבּד ממנה קול גדול 65 והמו גליהם במים רבּים נתן שצאון קולם: כי בא עליה על בבל שודד ונלמדו 57 גבּוריה חהתה קשתותם כי אֵל גֵּלות יהוה שלֵּם ישלם: והשכרתי שריה וחבמיה פחותוה וסגניה וגבּריה וישנו שנת עולם ולצ יקאיצו עאם המלך יהוה צבצות s

 ם צדקיהו מלך יהודה בבל בשנת הרבעית למלבו ושריה שר מנוחה: ויכתב ירמיהו את כל הרעה השר תבוא אל בבל אל ספר אחד את בל הדברים דאלה הפתבים 15 61 אל בבל: ויאמר ירמיהו אל שִריה כבאד בבל וראית וקראת את בל הדברים ב6 האלה: ואמרת יהוה אתה דברת אל דמקום דהה להבריתו לבלתי היות בו יישב 63 למאדם ועד בהמה בי שממות עולם תהיה: והיה בכלֹתך לקרצ את הספר האה 64 תקשר עליו אבן והשלכתו אל תוך פרת: ואמרת כבה תשׁקע בבל ולא תקום מפני תרעה אצר אנבי מביא עליה ויעפי ער הנה דברי ירמיהו:

52, אמו חמגאטמל בת ירמיהו מלבנה: ויעש הרע בעיני יהוה כבל אשׁר עשה יהויקים: בי על אמף יהוה היתה בירושלם ויהודה עד השליכו אותם מעל פגיו וימרד בדקיהו במלך בבל: ויהי בשנה התשעית למלבו בחדש העשירי בעשור לחדש 25 בא נבוכדראוצר מלך בבל הוה וכל חילו על ירושלם ויחגו עליה ויבנו עליה דיֵק ד.6 סביב: ותבה העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו: בחדש הרביעי 7 בתשעה לחדש ויחוק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ: ותבּקע חעיר וכל
 המלך ובשדים על העיר סביב וילבו דרך הערבה: וירדפו חיל בשדים אחרי 30
 ויעלו אתו אל מלך בבל רבלתה בארץ חמת וידבר אתוּ משפטים: וישחט מלך 11 בבל את בגי צדקיהו לעיניו וגם את כל שהי יהורה שחם ברבלתה: והת עיני

12 עד יים מותו: ובחדש החמישי בעשור לחדש היה שנת תשע עשרה שנה למלך 35 נבוכדראצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים צעעַּד לפני מלך בבל בירושלם: 3ו וישוף את בית יהוה ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלם ואת כל בית הגדול 41 שרף באּש: ואת כל חומוֹת ירושלם סביב נתצו ס חיל כשדים אשר את רב טו טבחים: - ואח יתר העם הנשארים בעיר והת הנפלים אשר נפלו אל מלך בבל 16 ואת יתר האמון הגלה נבוזראדן רב טבחים: ומדלוֹת הארץ השאיר נבוזראדן 40 17 רב טבחים לכרמים וליגבים: ואת עמודי הנחשת אשר לבית יהוה ואת המלנות והת ים הנחשת השר בבית יהוה שברו בשדים וישאו את כל נחשתם בבלה: si ואת הסדרות וצת היעים ואת המומרות ואת המזרקת ואחת הבפות ואת בל כלי 91 הנחשת צששר ישָׁרתו בהם לקחז: וצת הספים והת המחתות והת המזרקות והת

 לה: כום זהב בבל ביד יהוה משפרת כל הארץ מיינהּ שתו גוים על כן יתהללו 7



 להשחיתה בי נקמת יהוה היא נקמת היכלו: אל חומֹת בבל שהו נם החויקו 12 המשמר הקימו שמרים הכינו הארבים בי גם זמם יהוה גם עשה את צה אֵשר דבר

 בכֹחו מבין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים: לקול תחת המון עים בשמים 16
 מדעת הביש בל צֹרף מפסל בי שקר נסבו ולה רוח בם בם הבל המה מעשה 18
 יהוה צבאות שמו: טַפּץ אתתה לי כלי מלחמה ונפבתי בך גוים והשחתתי בך ב

 בך אכּר וצמדו ונפצתי בך פחתות וסגנים: ושלמתי לבבל ולכל יושבי כשדים את וֹ 2 כל רעתם אשר עשו בציין לעיניכם נאם יהוה: הנני אליך הר המשחית נאם בה יהוה המששחית את כל הארץ ונטיתי את ידי עליך וגלגלתיך מן הסלעים ונתחיך להר שֹׂרַפה: ולה יקחו ממך אבן לפנּה וֹאבן למוסדות בי שממות עולם תהיה לו 2 נאם יהוה: שאו נֵם בארץ תקעו שופר בגוים קדשוּ עליה גוים השמיעו עליה 27 ממלכות אררט מגי ואשבנו פקדו עליה טפסר העלוֹ סום כילק סָמָר : קדשׁו עליה 28 25 גוים הת מלבי מדי את פחותיה ואת כל סגניה ואת כל הרץ ממשלתו: ותרעש 29 הארץ ותחלל כי קמה על בבל מחשבות יהוה לשום אתת ארץ בבל לשמה מהאין
 משבנתיה נשברו בריחיה: רץ לקראת רץ ירוץ ומגיד לקרהת מגיד להגיד למלך ול
 30 המלחמה נבהלו: בי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל בת בעל כגרן עת 33


 הנני רב את ריבך ונקמתי את נקמתך והחרבתי את ימה והובשתי את מקורה: 35 והיתה בבל לגלים מעון תנים שמה ושרקה מהין יושב: יחדו כבפרים ישאגו נערו 37. 3

כגורי אריות: בחמם צמשית את משתיהם והשכרתים למען יעלזו וישנו שנת עולם 39 ולה יקיצו נהם יהוה: הורידם בכרים לטבוח באילים עם עתודים: איך נלכדה .. ״. 4 ותתפש תהלת כל הארץ איך היתה לשמה בבל בגוים: עלה על בבל הים בהמון 42


 מחרון האף יהוה: ופן ירך לבבבם ותיראו בשמועה הנשמעת בארץ ובא בשנה השמועה ואחריו בשנה השמועה וחמם בארץ משל על משלך: לכן הנה ימ"ם באים ופקדתי על פםילי בבל וכל ארצה תבוש וכל חלליה יפלו בתוכה: ורננו 4
 30 גוים מדבר ציה וערבה: מקצן יהוה לא תשב והיתה שמומה כלחה בל עבר על

 16 זורע מבבל ותפש מגל בעת קציר מפני חרב היונה היש צל עמו יפנו ואיש 17 לארצו ינוסו: שה פוורה ישראל אריות הדיחוּה זראשון אבלו מלך אשור וחה 8ו האתרון עצמו - מלך בבל: לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל דנני פקד 91 הל מלך בבל ואל ארצו כאשר פקדתי אל מלך השור: וֹשׂבבתי את ישראל אל כ נוֵהו ורעה הכרמל והבשן ובהר אפרים והגלעד תשבע נפשו: בימים ההם ובעת סו
 212 23.22 והחרם - נאם יהוה ועשה כבל אצר צויתיך: קול מלחמה בארץ ושבר גדול: איך 24 נגדע וישבר פטיש כל הארץ ציך היתה לשמה בבל בגיום: יקשתי לך וגם נלבדת כה בבל וצת לה ידעת נמצאת וגם נתפשת כי ביהוה התגרית: פתח יהוה את 15 האוצרו וייצה את בלי ועמו כי מלאכה היא לאדני יהוה צבאות בארץ כשדים: 26 באו לה מקץ פתחו מאבםיה סָלוּה כמו ערמים והחרימוה אל תהי לה שאריחת: 28.27 חרבו כל פריה ירדו לטבח הוי עליהם בי בא יומם עת פקיתם: קול נסים 29 ופלַטים מארץ בבל להגיד בציון את נקמת יהוה אלהינו נקמת היכלו: השמיעו 20 ל בפעלה כבל השר עשתה עשו לה בי אל יהוה ודה אל קדוש ישראל: לבן יפלו 13 בחוריה ברחבתיה וכל אנשי מלחמתה יהּ

 34 ישראל ובני יהודה יחדו -כל שלביהם החויקו בם מאנו שלחם: גאהם חוק יהוה 25 לה צבאות שמו ריב יריב את ריבם למען הרגיע את הארץ והרגי לישבי בבל: חרב 36 על כשרים נהם יהוה ואל ישבי בבל ואל שריה ואל חכמיה: חרב אל הבדים 37 ונהאל חרב אל גבוריה וחתו: חרב אל סוסיו ואל רכבו ואל בל הערב השר 38 בתוכה והיו לנשים חרב אל אוצותיה ובָּו: קחָּרב אל מימיה ויבשו כי ארץ 39 פםילים היא ובהימים יתהללון: לכן ישבו ציים הת איים וישבו בה בנות עענה 30 מ ולא תשב עוד לנבח ולא תשבון עד דור ודר: כמהפכת אלהים את סרם ואת 14 עמרה ואת שכניה נאם יהוה לה ישב שם איש ולא יגור בה בן אדם: דנה עם 42 בה מצפמן וגוי גדול ומלכים רבים יערו מירכתי ארץ: קשת וכירן יחזיקו אבורי המה ולא ירחמו קולם כים יהמה ועל סוסים ירכבו ערוך באיש למלחמה עליך 43 בת בבל: שמע מלך בבל את שמעם ורפו ידיו צרה החויקתהו חיל כיולדה: 35 44 הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נוה היתן כי ארגיעה ארגםצםם מעליה ומי מה בחור אללה אפקדר בי מי כמוני ומי יעשדגי ומי וה רעה אשר יעמד לפני: לכן שמעו עצת יהוה אושר יעץ צל בבל ומחשבותי אשר חשב אל ארץ כשדים אם 46 40 ההרץ ועעקה בגוים נשמע: 51,2.2 5ה אמר יהוה הנני מעיר על בבל ואל ישבי >בשדים רוח משחחת: ושלחתי
 ההּרך קשתו וּיתעל יהעלֶהם בסרינו וצל תחמלו אל בחתריה החרימו כל צבאה: 4.7 ונפלו חללים בהרץ כשדים ומרקרים בחוצותיה: כי לה אלמן ישראל ויהורה

כל מלאכה: עובאו בשערי העיר האאת מלבים ושרים ישבים על כםא דוד רכבים בה, 17 ברַכב ובסוסים המה ושרידם איש יהודה וישוּ וישבי ירושלם וישבה העיר הואת לעולם: ובאו מערי יהודה ומסביבות ירושלם ומארץ בנימן ומן השפֵלה ומן ההר 26
 5 תשמעו אלי לקַדש הת יום השבת ולבלתי שאת משא ובא בשערי ירושלם ביום השבת והצֵי הש בשעריה ואכלה ארמנות ירושלם ולא תכבה:

בשנה התשעית לצדקיהו מלך יהודה בחדש העשרי בא נבוכדראצר מלך א, 39 בבל וכל חילו אל ירושלם יצצֻרו עליה: בעשׁתי עשרה שנה לצדקיהו בחדש
 אנשי המלחמה ויברחו ויצהו לילה מן העיר דרך גן המלך בשער בין החמלתים
 ירַחו ויקחו אתו ויעלהו אל נבוכדנאצר מלך בבל רבלתה בארץ חמת וידבר אתו בוּ בוּ משפטים: וישחט מלך בבל את בני צדקיהו ברבלה לעיניו ואת כל חלרי יהודה 6
 ואת בית המלך ואת ב־תי> העם שרפו הכשדים באש ואת חומחת ירושלם נתצו: 8 ואת יתר העם הנשארים בעיר ואת הנפלים אמשר נפלו עליו ואת יתר העם הנשארים הגלה נבוזראדן רב טבחים בבל: ומן העם הרלים השר אין להם מאומה השאיר נבווראדן רב טבחים בארץ יהודה ויתן להם כרמים ויגֵבים ביום 20 ההוא: ויצו נבוכדראצר מלך בבל על ירמיהו ביד נבוזראדן רב טבחים לאמר: 11 קחגו ועיניך שים עליו ואל תעש לו מאומה רע בי אם כאשר ידבר אליך כן 12
 ויהודה המֻגלים בבלה: ויקח רב טבהחים לירמיהו ויאמר אליו יהוה אלהיך דבר בור
אתת הרעה הזאת אל המקום הזה: ויבא ויעש יהוה כאשר דבר כי חטאתם לידוה 3 25 ולא שמעתם בקולו ه: - הנה פמתחתיך - מן האזקים אשר על ידך אם טוב בעיניך 4

 העם או אל כל הישר בעיניך ללכת לך ויתן לו רב טבחים ארֵחה ומשׂאת ןישלחהו:

הדבר אשר דבר יהוה אל בבל אל ארץ כשדים ביר ירמיהו הנביאו: 50, הגידו בגוים והשמיעו ושׁאו נַם השמיעו אל תל תכַחדו אמרו נלכדה בבל הביש בֵּל חת מרדך -: כי עלה עליה גוי מצפון הוֹא ישית את ארצחה לשמה ולא יהיה 3 יושב בה מאדם ועד בהמה נדו הלכו: בימים ההמה ובעת ההיא נאם יהוה 4 35 יבאו בני ישראל המה ובני יהודה יחדו הלוך ובבו ילבו ואת יהוה אלהיה בוה בוה

 הלכו שבחו רבצם: כל מצהיהם אכלום וצריהם אמרו לא נאשם תחת תחת אשר חטאו 7
 40 כעתודים לפני צאןן: כי הנה אנכי מעיר ומעלה על בבל קהל גוים גדלים מארץ 9


(a) 39, (a3 וישלח נבוזראדן רב טבחים ונבושזבן רב טרים ונרגל שראצר רב טג וכל רבּי מלך בבל؛


## ロッグィ


 א 10，2 שמעו את הדבר אשר דבר יהוה עליכם בית ישראל：כה אמר יהוה אל
 4 חקות העמים הבל הוא בי עץ מיער כרתוֹ מעשׁה ידי חרש במעצד：בבסף ובזהב 9 י״פהו במסמרות ובמקבות יחזקום ולוא יפיק：כסף מרִקע מתרשיש יובא וזהב ה מאוּפָּ מעשה חרש וידי צורף תבלת וארגמן לבושם מעשה חכמים כלֹם：כתמר 5
 7．6 וגם היטיב אין אותם：מאין כמוך יהוה גדול אתה וגדול שמך בגבורה：מי לא כא ירָאך מלך זגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובבל מלכותם מאין כמוך： 8．ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא：ויה ויהוה אלהים אמת הוא אלהים 12 13 מבין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים：לקול תתו המון מים בשמים ויעלה
 שו מדעת הביש כל צורף מפסל בי שקר נסבו ולא רוח בם：הבל המה מעשה


17，19 בה אמר יהוה אלי הלוך ועמדת בשער בני םדםםם אשר יבאו בו מלצי ב יהודה ואשר יצאו בו ובכל שערי ירושלם：ואמרת אליהם שמעו דבר יהוה מלבי 12 יהודה וכל יהודה וכל ישבי ירושלם הבאים בשערים האלה：כה אמר יהוה 22 השצמרו בנפשותיכם ואל תשטאו משׂא ביום השבת והבאתם בשערי ירושלם：ולא 20 תוציאו משא מבתיכם ביום השבת וכל מלאכה לא תעשו וקדישתם את יום השבת

 משא בשערי העיר הוהת ביום השבת ולקדש את יום השבת לבלתי עשות בםת
－－


על כן קראת אתכם הרעה האהת < : ויאמר ירמיהו אל כל העם ואל כל הנשים שמעו דבר יהוה כל יהודה אשר בארץ מצרים: כה אמר יהוה צבאות אלהי בה

 נדריכם ועשה תעשינה את נדריכם: לכן שמעו דבר יהוה כל יהודה הישבים זמ בארץ מצרים הנני נשבעתי בשמי הגדול אמר יהוה אם יהיה עוד שמי נקרה בפי כל איש יהודה אמר חי אדני יהוה בכל ארץ מצרים: הנני שקד עליהם 27 לרעה ולא לטובה ותמו כל איש יהודה אלשר בארץ מצרים בחרב וברעב עד בלותם: ופליטי חרב ישׁׁבון מן ארץ מצרים ארץ יה יהודה מתי מספר וידעו כל 28 **** שארית יהודה הבאים לארץ מצרים לגור שם דבר מי יקום ממני ומהם:
$\longrightarrow \rightarrow+2$
44,29 (x) וזאת לכם האות נאם יהוה כי פקר אני עליכם במקום הזה למען תדעו בי קום יקומו דברי ל לליכם לרעה: כה אמר יהוה הנגי נתן את פרעה חפרע מלך מצדים ביד אּבּבו וביד טבֵקשי נפשו באשר נתתי את צדקיהו מלך יהורה ביד נבוכדראצר מלך בבל א׳בו ומבֵקש בפשו:


43,7 ואת ירמיהו הנביא ואת ברוך בן נריהו: ויבא ארץ מצרים בי לא שמעו בקול יהוה ויבאו עד תחפנחם יחו
9.8

וטמנתם במלט במלבֵן צמשר בפתח בית פרעה בתחפנחם לעיני אנשים יהודים:
ואמרת מליהם כה אמר יהוה צבצות מלהי ישרהל הנגי שלח ולקחתי את נבוכדראוצר
מלך בבל עבדי ושמתי בטאו ממעל לאבנים האלה אשׁר טמנתם ונטה את
זו שפרם רוו עליהם: ובאם והפה אתת ארץ מצרים השר למות למות והשר לשבי
12 לשםי ואשר לחרב לחרב: והצ׳ת הצ בבתי אלהי מצרים ושרפם ושבם ועמה
13 צתת ארץ מצרים באשר יעםה הרעה את בגדו ויצּא משם בשלום: ושבּר הת
44,s
24 במגדּל ובתחפנחם ובנף ובארץ פתרום לאמר: כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל

3 חרבה היום הוה ואין בהם יושב: מפגי רעתם אשו עשו עשו להכעיסני ללכת לקטו
4 לעבד לאלהים אחרים אישר לא ידעום המה ס ואבת 4 ואם: ואשלח אליכם את כל 15
עעבדי הנביאים הַשבים ושלחה לאמר אל נהא תעשו את דבר התעֵבה הואת אשׁר
ה שנצתי: ולא שמעו ולה השו את אונם לשוב מרעתם לבלתי קטר לאלהים אתרים:
6 ותגּך חמתי ואפּי ותבער בערי יהודה ובחָצות ירושלם ותהיינה לתרבה לשמָמה
7 ביום הזה: ועתה כה אמר יהוה אלהי צבאות אלהי ישראלא למה אתם עשים רעה
גדולה אל נפשׁתבם להכרית לכם איש ואשה עו עולל ויונק מתוך יהודה לבלתי 20
8 הותיר לכם שארית: להכעיםני במעשי ידיכם לקטר להלהים אתרים בארץ מצרים
אושר אתם בהים לגור שם למען הפרית לכם ולמען היותכם לקללה ולחרפה בכל
9 גויי הארץ; הַשבחתם את רעות אבותיכם ואת רעות מלכי יהודה ואת רעות
-שׁר<



13 והיו לאלה לשמה ולקללה ולחרפה: ופקדתי על היושבבים בארץץ מצרים כאשר
14 פקדתי על ירושלם בחרב ברעב ובדבר: ולא יהיה פליט ושׂריד לשארית יהודה

טו לשוב לשבת שם כי לא ישובו כי אם פלֵטים: ויענו את ירמיהו כל האנשים
הידעים בי מקם בות נשיהם לאלהים אתרים וכל הנשים העמדות קהל גדול וכל
6 העם הישבים בארץ מצרים בפתרום לאמר: הדבר צאשר דברת אלינו בשם יהוה

השמים והםיך לה נסבים באּשר עשינו אנחנו ואבתינו מלכינו ושרינו בערי יהודה 35
81 ובחזצות ירושלם ונשבע לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו: ומן אוֹ חדלנו לקטר
919 ילמַלִַּפּת השמים והסֵּך לה נסבים חסרנו כל ובחרב וברעב תמנו: וכי אנחגו

ב והסֵך לה נטבים: ויאמר ירמיהו אל כל העם על הגברים ועל הגשים ועל כל 21

ירושלם אתם ואבותיכם מלביכם ושריכם ועם הארץ אתם וכר יהוה ותעלה על על

23 ותהי ארצכם לחרבה ולשמהה ולקללה ס כהיום הוה: מפגי צמשר קשרתם ואשר
חהאתם ליהוה ולא שמעתם בקול יהוה ובתרתו ובחקתיו ובעדוֹתיו לא הלכתם

מן המצפה אחר הכּה את גדליה בן אחיקם גברים אנשי המלחמה ונשים וטף 41
 ללכת לבוא מצרים: מפני הכשדים כי יראו מפניהם כי הפה ישמעאל בן נתניה 18 הת גדליהו בן אתחקם צשר הפקיד מלך בבל בארץ: ויגשו כל שרי החילים 42, 5 ירמיהו הנביא תפל נה תחנתנו לפניך והתפלל בעדנו אל יהוה הלהיך בעד השארית הואת בי נשארנו מעם מהרבה באשר עיניך ראות אתגו: ויגר לנו יהוה 3 אלהיך הת הדרך אשר נלך בה ואת הדבר צשר נעשה: ויאמר אליהם ירמיהו 4 הנביא שמעתי הנני מתפלל אל יהוה אלהיכם כדבריכם והיה כל הדבר אשר סו יענה יהוה אתכם אהּיד לבם לא אמנע מכם דבר: והמה אמרו אל ירמיהו יהי ה יהוה בנו לעד המת ונאמן אם לא כבל חדבר אשר ישלחך יהוה אלהיך אלינו בן געשה: אם טוב ואם רע בקול יהוה אלהינו הצשר צאנחםנו שלחים צתך אליו 6 נשמע למען השר ייטב לנו כי נשמע בקול יהוה אלהינו: ציהי מקץ עשרת ימים ויהי דבר יהוה אל ירמיהו: ויקרא אל יוחגן בן קרח 8.7 15 וצל כל שרי החקָלים הצשר אתו ולכל העם למקטן ועד גדול: עיאמר הליהם כה 9 אמר יהוה אלהי ישראל אשר שלחתם התי אליו להפיל תחנתבם לפניו: אם שוב תֵּשבו בארץ הוֹת ובניתי אתכם ולא התרם ונטעתי אתכם ולה אתוּש כי נִחמתי אל הרעה אשר עשיתי לכם: אל תיראו מפני מלך בבל אשר אתם יראים מפניו 11 אל תיראו ממנו נהם יהוה בי אתכם אני להושיע אתכם ולהציל אתכם מידו: 20 וצאן לכם רחמים ורִחם אתבם ויהּישיב אתבם עעל הדבתכם: ואם המרים התם 13.12 לא נשב בארץ הואת לבלתי שמע בקול יההה אלהיכם: לאמר לא כי ארץ 14 מצרים נבוא הששר לא נראה מלחמה וקול שופר לה נשמע וללחם לה נרעב ושם נשב: ועתה לבן שמעו דבר יהוה שארית יהודה כה אמר יהוה צבאות אלהי טו ישראל אם אתם שום תשִׁמון פניכם לבצ מצרים ובאתם לגור שם: והיתה החרב 16 25 אשׁר אתם יבֵאים ממנה שם תשׂג אתכם בארץ מצרים והרעב אשׁר התם דאנים ממנו שם ידבק אחריכם מצרים ושם תמתו: ויהיו כל האנשים אשר שמו את 17 פניהם לבוא מצרים לגור שם ימותו בחרב ברעב ובדבר ולה יהיה להם שוֹיד ופליט מפני הרעה צשר אני מביא עליהם: כי כה אמר יהוה צבאות אלהי 18 ישראל באשר נחך אפי ס על ישבי ירושלם בן תחך חמתי עליכם בבאכם 30 מצרים והייתם לאלה ולשמה ולקלֶלה ולחרפה ולא תראו עוד את המקום הזה: דברו יהוה עליכםם שארית יהודה אל תבאו מצרים ידע תדעו פי העילתי בכם 19
 אל יהוה צלהינו וכבל אשר יאמר יהוה אלהינו בן הגד לנו ועשינו: ואגד לכם ו2 תיום ולא שמעתם בקול יהוה אלהיכם ולכל אשר שלחני אליכם: ועתה ירע 22 35 תדעו כי בחרב ברעב ובדבר תמותו במקום אשר חפצתם לבוא לגוך שם: ויהי 43, ככלוֹת ירמיהו לדבר אל כל העם את כל דברי יהוה אלהיהם השר שלחו יהוה אלהיהם אליהם את כל הדברים האלה: ניאמר עוריה בן הושעיה ויוחנן בן 2 קרֵח וכל האנשים הֵֵּים אמרים אל ירמיהו שקר אתה מדבר לא שלחך יהוה אלהינו לאמר לא תבאו מצרים לגור שם: כי ברוך בן נריה מסית אתך בנו למען 3 40 תת אתנו ביד הכשדים להמית אתנו ולהגלות התנו בבל: ולא שמע יוחנן בן 4 קבֵח וכל שרי החיֶלים וכל העם בקול יהוה לשבת בארץ יהודה: ויקת יוחנן ה בן קרח וכל שרי החקָלים את כל שארית יהודה אשר שבו מכל הגוים אשר בדחח שם לגור בארץ יהודה: את הגברים ואת הנשים ואת הטק ואת בנות המלך 6 ואת כל הנפש אשר הגיח נבוזראדן רב טפחים את גדליהו בן אחיקם בן שפן

39,14 מלך בבל: וישלחו ויקחו הת ירמיהו מחצר המטרה ויתנו אתו אל גדליהו בן 40,6 אחיקם בן שפן להוצההו אל הבית וישב בתוך העם: ויבא ירמיהו אל גדליה בן אחיקם המצפתה וישב אתּו בתוך העם הנשארים בארץ: 7
 8 מאשר לא הָגָלו בבלה: ויבאו אל גדליה המצפתה סישמעאל בן נחניהו ויוחנן ב

 מעבוד הכשרים שבו בארץ ועבדו את מלך בבל וייטב לכם: ואני הנני ישב

 ובאדום ואשר בכל דארצות שמעו כי נתן טלך בבל שארית ליהודה וכי הפקיד
 נדחו שם ויבאו ארץ ידודה אל גדליהו המצפתה ויאספו יִן וקיץ הרבה מאד:
 אליי דָידע תדע כי בעלים מלך בני עמן שלח את ישמעעת בן נת נתניה להכּתך טו בפש ולא האמין להם גדליהו בן אחהקם: ציוחגן בן קרֵה אמר אמל גדליהו בסתר
 61 נפש ונפצצו בל יהודה הנקבצים אליך ואבדה שארית יהודה: ויאמר גדליהו בן אהיקם אל יוהנן בן קרח אל תעשי את הדבר הוה בי שקר אתה דבר אלל 20 ישמעאל:

- 4I, ועשרה אנשים אתו אל גדליהו בן אחיקם המצפתה ויאכלו שם לחם יחדו במצפה: 2 3 אהיקם בן שפן בחרב וימת אתו אשר הפקיד מלך בבל בארץ: ואת כל היהודים 25 אששר היו אתו >> במצפה ואת הכשדים אשר נמצצו שם את צת אנשי המלחמה דפּה 4.ה ישמעעאל: ויהי ביום השני להמית את גדליהו ואיש לא ידע: ויבהו אנשים משְׁכֶם
 6 בידם להביא בית יהוה: ויצא ישמעאל בן נתניה לקראתם מן המצפה >והמהז הלכים> הלך וּבָּהֹה ויהי כפגש אתם ויאמר אליהם באו אל אל גדליהו בן אחיקם: 30 7 וידי כבאם אל תוך העיר וישחטם ישמעאל בן נתניה אל ס הבור הוא והאנשים s א צשׁר אתו: ועשרה אנשים נמצֹאו בם ויאמרו אל ישמעצאל אל תמִתנו בי יש לנו 9 מטמנים בשׁדה חטים ושְְערים ושמן ודבש ויחדל ולא המיתם בתוך אחיהם: והבור
 עשה המלך אסא מפני בעשׂא מלך ישראל אתו מלה ישמעתאל בן נתניהו חללים: 35
 הפקיד נבוזראדן רב טבּחים את גדלידו בן אחיקם ס וילך לעבר אל בני עמון:
 12 ישמעאל בן נתניה: ויקחו את כל האנשים וילכו להלחם עם ישמעהל בן נתניה
 14 צת יוחנן בן קֵרח ואת בל שרי החיָּים אשׁר אתו וישמחו: ויסבּו כל העם אשר טו שבה ישמעאל מן המצפה וישׁׁבו וילבו אל יוחנן בן קרחה: וישמעאל בן נתניה בן 61 נמלט בשמנה אנשים מפעי יוחנן וילך אל בגי עמון: שרי החיָּים אשר אתו את כל שארית העם אשר כשׁב

המלחמה הנשארים בעיר הזהת והת ידי כל העם לדבר אליהם כדברים האלה, 38 בי האיש הזה איגנו דרש לשלום לעם הוה כי אם לועה: ויאמר המלך צדקיהו ה ה הנה הוא בידכם כי אמין המלך יוכל אתםם דבר: ויקחו את ירמיהו וישִלכו אתו 6 אל הבור מלביהו בן המלך צשר בחצר המטרה נישלחו את ירמיהו בחבלים ובבור 5 האין מים עי אם טםם ויטבע ירמיהו בטיט: וישמע עבד מלך הכושי הּיש סרים 7 s והוא בבית המלך כי נתנו את ירמיהו אל הבור והמלך יושב בשער בנימן: ויכה עבד מלך מבית המלך וידבר אל המלך לאמר: אדגי המלך הֵרעו האנשים דאלה 2 את כל אשר עשו לירמיהו הנביא את אֵשר השליכו אל הבור וימת תחתיו מפגי הרעב בי א'ין הלחם עוד בעיר: ויצֵּה המלך את עבד מלך הבוּשי לאמר קח י ס1 בידך מזה שלשיה אנשים והעלית אתּז מן הבור בטרם ימות: ויקח עבד מלך 11 צהת האנשים בידו ויבה בית דמלך אל תחת האוּנר ויקח משם בּלוֹיֵ םסחבות
ובלֹיו מלחים וישלחם אל ירמיהו אל הבור בחבלים: ויאמר עבד מלך הכושי אל 12 ירמיהו שים נה בלואי דסחבות והמלחים תחת אצילות ידיך מתחת לחבלים ויעש ירמיהו כן: וימשבו את ירמיהו בחבלים ויעלו אתו מן הבור וישב ירמיהו בחצר 13 15 המטרה: וישלח המלך צדקיהו ויקח הת ירמיהו הגביא אליו אל מבוא השליעי 14 צושר בבית יהוה ויאמר המלך אל ירמיהו שאל אני אתך דבר אל תבַחד ממני דבר: ויאמר ירמיהו אל צדקיחו כי הגיד לך הלוזה המת תמיתני וכי איעצך לה טי תשמע אלי: וישבע המלך צדקיהו אל ירמיהו - לאמר חי יהוה ם אשר עשה 16 לנו את הנפשי הואת אם אמיתך יאם אתנך ביר האנשים האלה אשר מבקשים 20 הםם יצה תצה אל שרי מלך בבל וחיתה נפשך והעיר הזהת לא תשׂרך באש וחיֵתה אתה וביתך: ואם לא תצה אל שרי מלך בבל ונתנה העיר האהת ביד 18 הכשדים ושרפוה באש ואתה לא תמלט מידם: ויאמר המלך צדקיהו אל ירמידו 19 אני דאג את היהודים אשר נפלו אל הכשדים פן יתנו אתי בידם והתעללו בי:
25 ייאמר ירמיהו לה יתנו שמע נה בקול יהוה לאצר אני דבר אליך זייטב לך ותחי ב נפשךך: ואם מאן אתה לצאת זה הרבר אשר הראני יהוה: והנה כל הנשים השיר 22.21 נשארו בבית מלך יהודה מוצּאות אל שרי מלך בבל וההנְה אמרת הםפּתוך ויבלו לך תָטבעו בבּץ רגלך נטגו אחור:
30 מלך בבל תחפש ואת העיר האהת תישָׁרֵ באש: ויאמר צדקיהו אל ירמיהו הישׁ אל ידע בדברים האלה ולא תמות: וכי ישמעו השרים בי דברתי אתך ובאו אליך כה ואממרו אליך הגידה נה לנו מה דברת אל המלך אל תבַחד ממנו ולא נמיתך ומה דבר אליך המלך: ואמרת אליהם מפיל אני תחנתי לפני המלך לבלתי 26 35 השיבני בית יהונתן למות שם: ויבאו כל השרים אל ירמיהו וישאלו אתו ויגד 27 להם ככל הדברים האלה צשר צוה המלך ויחרשו ממנו כי לא נשמע הדבר:

וישב ירמיהו בחצר המורה עד יום אשר נלכדה ירושלם:
ואל ירמיהו היה דבר יהוה בהּתו עצור בחצר המטרה לאמר: הלוך ואמרת שו. 39,16
לעבד מלך הבושי לאמר בה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנגי מביםמ את ת 40 דברי אל העיר האהת לרעה ולא למובה והיו לפניך ביום ההוא: והצלתיך ביום 17 18 ההוא נאם יהוה ולא תנתן ביד האנשים צשר אתה יגור מפניהם: כי מלט אמלמד ובחרב לה תפּל והיתה לך נפשך לשלל בי בטחת בי נאם יהוה: והיה בהשר גלכדה ירושלם: ויבאו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התוּך 39,3:38,286 נרגל שראצר סמגר נבו שרסבים רב סרים נרגל שראצר רב מג וכל שצארית שירי Jer.

34,9 כל העם אשׁר בירושלם לקרא להם דרור: לשלח איצ את עבדו והיש את שפחתו

 וI עבד בם עוד וישמעו וישלֹחו: וישובו אחרי כן וישיבו את העבדים ואת השפחות 12 אשר שלחהו חפשים ויכבאשום לעבדים ולשפחות: ויהי דבר יהוה אל ירמיהו م 5 13 לאמר: כה אמר יהוה אלהי ישראל אנבי ברתי ברית את אבותיכם ביום הוצִּאי 14 אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמר: מקץ שבע שנים תשלחו איש את את אחיו העברי אּשו ימכר לך ועבדך שׁש שנים ושלחתו חפשי מעמך ולא שמעו אבותיכם טו אלי ולאו הטו את אונם: ותשֻׁבו אתם הויום ותעשו את הישר בעיבי לקרא דרור 16
 17 אתם להיות לכם לעבדים ולשפחות: לכן כה אמר יהוה אתם לא לא שמעתם אלי לקרא דרור איש לאהחי ואיש לרעהו הנני קרא לכם דרור נאם יהוה אל החרב 81 אל הדבר ואל הרעב ונתתי אתכם לוועה לכל ממלכות הארץ: ונתתי את האנשים העברים את בריתי אשר לא הקימו את דברי הברית אשר כרתו לפני העגל אושר 5 19 ברתו לשנַים ויעברו בין בתריו: שרוי יהודה ושרי ירושלם הםרִםים והכהנים וכל כ עם הארץ העברים בין בתרי העגל: ונתתי אותם ביד איביהם וביד מבַקשי נפשם 12 והיתה נבלתם למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ: ואת צדקיהו מלך יהודה ואת שריו אתן ביד איביהם וביד מבַקשי נפשם וביד חיל מלך בבל העלים 22 מעליכם: הנגי מצוה נאם יהוה והשִׁבתים אל העיר הואת ונלחמו עליה ולכדוה 20 ושרפָה באש ואת ערי יהודה אתן שמִמה מהאין ישב: 37,11.4 12 חיל הכשדים מעל ירושלם מפני חיל פרעה: ויצה ירמיהו מירושלם ללכת ארץ
 יראייה בן שלמיה בן חגניה ויתפש את ירמיהו הנביא לאמר אל המשד 14 נפל: ויאמר ירמיהו שקר אינגי נפל על הכשדים ולא שמע אליו ויתפש יראייה טו בירמיהו ויבִאהו אל השרים: ויקצפו השרים על ירמיהו והפּו אתתו ונתנו אותו בית 6 האסור בית יהונתן הספר כי אתו עשו לבית הכלא: קאובא ירמיהו אל בית הית הבור 17 ואל החגְיות וישב שם ירמיהו ימים רבים: וישלח המלך צדקיהו ויקחהו וישאלהו המלך בביתו בסתר ויאמר היש דבר מאת יהוה ויאמר ירמיהו יש ויאמר ביד ועי 81 מלך בבל תנתן: ויאמר ירמיהו אל המלך צדקיהו מה חטאתי לך ולעבדיך ולעם 19 הוה כי נתתם אותי אל בית הכלא: וזהםדת נביאיכם אשר נבּאו לכם לאמר לא ב יבא מלך בבל עליכם ועל הארץ הואת: ועתה שמע נה אדני המלך תפל נא
 ויפְידו אתת ירמידו בחצֵר המטרה ונָּתֹן לו כבּר לחם ליום מחוץ האֹפים עד תם 35 בל הלחם מן העיר וישב ירמיהו בחצר המטרה: 38, 3 כינ וישמע שפטיה בן מתן וגדליהו בן פשחור ויוכל בן שלמיהו ופשחור בן 28 מלביה את הדברים אששר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמר: כה אמר יהוה הישב בעיר הואת ימות בחרב ברעב ובדבר והיצֵ אל הכשדים יחיה והיתה לו נפשו 3 לשלל וחי: >בי> כה אמר יהוה דִנתן תנתן העיר הואת ביד חיל מלך בבל ולכדהי: 40 4 ויאמרו ه אל המלך יומת נה את האישׁ דוה כי על כן הוה מרַפּא הת ידי אנשי

(a) א37 וימלך מלך צדקיהו בן יאשיהו תחת צניהו בן יהויקים אצר המליך נבוכדראצר מלך בבל בארץ יהודה: ולא שמע הוא ועבדיי ועם הארץ אל דביי יהוה אשר דבר ביד ירמיהו הנביא:

בית יהוה וכל הגולה מבבל אל המקום הזה: אך שמע נא הדבר הוה הששר אנבי ת דבר באוניך ובאוני כל העם: הנביאים השר היו לפני ולפניך מן העולם וינבאו תל 8 ארצות רבות ועל ממלכות גדלות למלחמה ולרעה ולדבר: הנביא צמשר ינבא 9 -לשלום בבא דבר הנביא יוּדע הנביא אשר שלחו יהוה באמת: ויקח חגניה הנביא את המוטה מעל צואר ירמיה הנביא וישברהו: יואמר חנניה לעיני כל העם לאמר 11 כה אמר יהוה ככה אצשבר את על - מלך בבל - מעל צואר כל הגוים c: ויהי 12 דבר יהוה אל ירמיהו אחרי שבור חנניה הנביא את המוטה מעל צואר ירמיה הנביא לאמר: הלוך ואמרת אל חנניה לאמר כה אמר יהוה מוטת עץ שברת 13 ועשית״ תחתיהן מטות ברזל: כי כה המר יהוה צבאות אלהי ישרהל על ברזל 14 סו נתת: על צואר כל הגוים - לעבד את - מלך בבל ه : ויאמר ירמיה הנביא אל טו חנגיה הנביא שמע נא חנניה לה שלחך יחוה ואתה הבטחת את העם הזה על שקר: לכן כה אמר יהוה הגני משלחדך מעל פני האדמה השנה אתה מת בי סרה 16 ${ }^{17}$

דברת אל יהוה: וימת חגניה הגביא בשנה ההיא בחדש השביעי:
הדבר אשר צוה ירמיהו הנביא את שרויה בן נריה בן מחסיה בלכתו את 51,59
ס צדקיהו מלך יהודה בבל בשנת הרביעית למלבו ושריה שר מנוחה: ויכתב ירמיהו 61 את כל דרעה אשר תבוא אל בבל אל ספר אחדם: ויאמר ירמיהו אל שריה כבהך בבל וראית וקראת את כל הדברים האלה:B והיה ככלאך לקרא את הספר האה 63 תקשׁר עליו אבן והשלכתו אל תוך פרת: ואמרת ככה תשקע בבל ולא תקום 6 20 מפני הרעה אשר אנבי מביא עליה ه :

הדבר צאשר היה אל ירמיהו מאת יהוה ונבוכדנהצר מלך בבל וכל חילו א.34 וכל ממלכות ארץ ממשלת ידו וכל העמים נלחמים על ירושלם ועל כל עריה 2 25 אליו כה אמר יהוה הנני נתן את העיר האהת ביד מלך בבל ושרפח באש: ואתה 3 לה תמלט מידו בי תפש תתפשש ובידו תנתן ועיניך את עיני מלך בבל תראינה ופיהו את פּיך ידבר ובבל תבוה: צד שמע דבר יהוה צדקיהו מלך יהודה כה 4 אמר יהוה עליך לה תמות בתרב: בשלום תמות וכבמשרפות אבותיך המלבים ה הרیשנים אשר דיו לפניך כן ישרפו לך והוי אדון יספדו לך כי דבר אני דברתי 30 נצם יהוה: וידבר ירמיהו הנביא אל צדקיהו מלך יהודה את כל הרברים האלה 6 בירושלם: וחיל מלך בבל נלחמים על ירושלם ועל כל ערי יהודה - אל לביש 77 והל עקקה כי דנה נשארו בערי יהודה ערי מבצר: וחיל פרעה יצה ממצרים וישמעו ה, 37 הכשדים הצרים על ירושלם את שמעם ויעלו מעל ירושלם: וישלח המלך צדקיהו 3 את יהוכל בן שָׁלָמה ואת צפניהו בן מעשׁׁה הכהן אל ירמיהו הנביא לאמר 35 התפלל נה בעדנו אל יהוה אלהינו: ויהי דבר יהוה אל ירמיהו הנביא לאמר: 6 כה אמר יהוה אלהי ישראל כה תהמרו אל מלך יהודה השלח אתכם אלי לדרשני 7 הנה חיל פרעה היצה לכם לעורה שב לארצו מצרים: ושבו הבשדים ונלחמו על 8 העיר האהת ולכדה ושרקה בהש: כה אמר יהוה אל תשִׁׂאו נפשתיבם לאמר הלך 9 ילכו מעלינו הכשדים בי לה ילבו: כי אם הפיתם כל חיל כשדים הגלחמים אתבם י

40 ונשארו בם אנשים מדקרים איש באהלו יקומו ושרפו את העיר הזאת באש: הדבר צשר היה אל ירמיהו מהת יהוה אתרי כרת המלך צדקיהו ברית את 34,8
(a) פאז את כל הדברים האלה הכתבים אל בבל:
 כי שממות עולם תהיה:

45, הדבר אשר דבר ירמיהו הנביא אל ברוך בן נריה בכתבו את הדברים האלה
2
3 אמר יהוה אלהי ישראל עליך ברוך: אמרת אוי נצ לי כי יסף יהוה יגון על 4 מכאבי יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי: כה תאמר אליו כה אמר יהוה הנה
ה השר בניתי אני דרם ואת השר נטעתי אני נתש - : וצתה תבֵקש לך גדלות 5 הל תבקש כי הנני מביא רעה על כל בשר נהם יהוה ונתתי לך את נפשך לשלל על כל המקמות צמשר תלך שם:

27,sb; 28, sa 22 הדבר הזה אל ירמיה מאת יהוה לאמר: כה אמר יהוה - עשה לך מוסרות 3 ומטות ונתתם על צוּארך: ושלאחתם אל מלך אדום ואל מלך מואב ואל מלך בני עמון ואל מלך צר ואל מלך צידון ביד מלאבים הבאים ירושלם אל צדקיהו מלך 4 יהודה: וצוית אתם אל אדניהם לאמר כה אמר יהוה צבאות אלדי ישראל כה ה תאמרו אל אדניכם: אנבי עשיתי את הארץ את האדם ואת הבהמה אשך על 15 6 פני הארץ בכדי הגדול ובזרועי הנטויה ונתחיה להשר ישר בעיני: ועתה אנכי נתתי את • הארץ>\gg ביד נבוכדנהצר מלך בבל עבדי וגם את חהת השרה נתתי לו 8 לעבדו:ם והיה הנוי והממלבה אשר לא יעבדו אתו את נבוכדנאצר מלך בבל ואת אשר לה יתן הת צֶּהרו בעל מלך בבל בחרב וברעב ובדבר אפקד על הגוי 9 ההוא נאם יהוה עד תֻּׁ אתם בידו: ואתם אל תשמעו אל נביאיכם ואל קסמיכם 20 ואל חלמםדכם ואל עוֹניכם ואל כשׂפיכם אצשר הם אמרים אליכם לאמר לא תעבדו את מלך בבל: כי שקר הם נבאים לבם למען הרחיק אתבם מעל אדמתכם והדחתי 11 אתכם ואבדתם: והגוי צשר יביא את צָּארו בעל מלך בבל ועבדו והנחתחיו על
 I3 האלה לאמר הביאו את צוּאריכם בעל מלך בבל ועבדו אתי ועמו וחוז: למה 25 תמותו אתה ועמך בחרב ברעב ובדבר כאשר דבר יהוה אל הגוי אשר לא יעבד 4 צאת מלך בבל: ואל תשמעו אל דברי הנבאים האמרים אליכם לאמר לא תעבדו טו את מלך בבל כי שקר הם נבּאים לכם: כי לא שלחתים נאם יהוה והם נבאים 16 בשמי לשקר למען הדיחי אתכםם ואבדתם אתם והנביאים הנבאים לכם: ואל הכהנים ואל בל העם הוה תהר ברב נביאיכם הנבּאים לכם לאמר הנה בלי בית יהוה מוּשבים מבבלה עתה מהֵרה בי 17 שקר המה נבּאים לכם: אל תשמעו אליהם עבדו את מלך בבל וחיו למה תהיה 81 העיר הואת חרבה: ואם נבִצים הם ואם ישש דבר יהוה אתם יפנעו נה ביהוה צבאות לבלתי ס׳באו הכלים הנותרים בבית יהוה ובית מלך יהודה ובירושלם
 22 בגלותו את יכניהו ه מירושלם - : בבלה יובהו - נאם יהוה ه : 28,sb 28 בעם לאמר: כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל לאמר שברתי את על מלך בבל: 4.3 בעוד שנתתים ימים אני משיב אל המקום הזה את - כלי בית יהוה ם : ואת ה יכניה ه ואת \& גלות יהודה ه כי אשבר את על מלך בבל: ויאמר ירמיה הנביא 40 6 אל חנניה הנביא לעיני הבהנים ולעיני כל העם העמדים בבית יהוה: ויאמר ירמיה הנביא אמן כן יעשה יהוה יקֵם יהוה את דבריך השׁר נבּאת להשיב כלי

[^1] גדולים:

להם למען ישובו אישׁ מדרכו הרעה וסלחתי לעִּנונם ולחטאתם: ויקרוּ ירמיהו
 על מגלת ספר: ויצוּה ירמיהו את ברוך להמר אני עצור לה אוכל לבוה בית ז יהוה: ובאת אתה וקראת במגלה אצשר כתבת מפי את דברי יהוה באוני העם 6 בית יהוה ביום צום וגם באנני כל יהודה הבאים מעריהם תקראם: אולי תפל 7 תחנתם לפני יהוה וישֵׁבו צישׁ מדרכו הרעה בי גדול דהף והחמה צשר דבר ציהוה אל העם הזה: ויעש ברוד בו בריה בכל השר צוּהו ירמיהו הנביו לקרו
בספר דברי יהוה בית יהוה: ויהי בשנה החמשית ליהויקים בן יהששיהו מלד 9 יהודה בחדש התשעי קראו צום לפני יהוה כל העם בירושלם וכל העם הבאים ו1 מערי יהודה בירושלם: ויקרא ברוד בספר הת דברי ירמיהו בית יהוה בלִשְׁבת גמריהו בן שֶָׁן הספר בחצר העליון פתח שער בית יהוה החדש באוני כל העם: יששמע מביהו בן גמריהו בן ששן את כל דברי יהוה מעל הספר: וירד בית המלך 12.11 על לשכת הפטפר והנה שם כל השרים יושבים אלישמע הספר ודליהו בן שמעיהו וצלנתן בן עכבור וגמריהו בן שםן וצדקיהו בן חנגיהו וכל השרים: ויגד להם 13 15 מיכיהו הת כל הדברים הצשר שמע בקרא ברוך בספר באוני העם: וישלחו כל 14 השרים צל ברוך את יהודי בן נתניהו בן שֶׁלֶמיהו בן כושי לאמר המגלה השר קראת בה באוני העם קחנה בידך ולך ויקח ברוך בן נריהו את המגלה בידו ויבה אליהם: ויאמרו הליו שב נה וקראנה באונינו ויקרא ברוד באוניהם: ויהי טו. 16 כשמעם את כל הדברים פחדו איש אל רעהו ויאמרו אל ברוֹך הגיד נגיד למלך 20 הדברים דאלה • : ויאמר להם ברוד מפיו יקרא אלי את בל הדברים האלה ואני 18 כתב על הספר בדּייז: ויאמרו הששרים אל ברוד לך הסתר אתה וירמיהו ואיש אל 19 ידע איפה אתם: ויבאו אל המלך חצרה ואת המגלה הפקדו בלשכת אלישמע ב הספר ויגידו באצני המלך את כל הדברים: וישלח המלך את יהודי לקחת את 2 25 המגלה ויקחהָ מלשכת אלישמע הספר ויקראהָה יהודי באוני המלך ובאוני כל השרים העמדים מעל המלך: והמלך יושב בית החרף בחדש התשיע ואת האת 22 לפניו מבערת: ויהי בקרא יהודי שלש דלתות וארבעה יקרעדֶה בתער השפר והשלך 23 אל האש אשר אל התה עד תם כל המגלה על האש צשר על האח: ולא פחדו 24 ;לה קרעו את בגדיהם המלך וכל עבדיו השמעים את כל הדברים האלה: וגם כה 30 האנתן ודליהו וגמריהו הפְּעו במלך לבלתי שרף את המגלה ולה שמע אליהם:
 לקחת את ברוך הספר ואת ירמיהו הנביא ויםחתרם יהוה: ויהי דבר יהוה אל ירמיהו אחרי שרף המלך את המגלה ואת הדברים אצרך 27 כתב ברוך מפי ירמיהו לאמר؛ שוב קח לך מגלה אחרת וכתב עליה את כל 28 35 הדברים - צשר היי על המגלה - צמשר שרף יהויקים מלך יהודה: ועל יהויקים 29 מלך יהודה תאמר כה אמר יהוה אתה שרפת את המגלה הזאת לאמר מדוע כתבת עליה לאמר בא יבוא מלך בבל והשחית את הארץ הזאת והשבית ממנד אדם ובהמה: לבן כה אמר יהוה על יהויקים מלך יהודה לא יהיה לו יושב על ל בםא דוד ונבלתו תהיה מששלכת לחרב ביום ולקרח בלילה: ופקדתי עליו ועל זרעו ז3 40 ועל עבדיי את עָוגם והבהתי עליהם ועל ישבי ירושלם ואל איש יהודה את כל הרעה אשר דברתי אליהם ולצ שמעו: וּסקח בבוךך- מגלה אחרת ויכתב עליה 32 מפי ירמיהו את כל דברי הספר השר שרף יהויקים מלך יהודה באש ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה:
 6 ובוזום ולקחום והביאום בבלה: ואתה פשחור וכל ישבי ביתך תלבו בשבי ובבל תבוא ושם תמות וששם תקבר אתה וכל אהביך אשר נבּאת להם בשקר:

26,* בראשית ממלבות יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה היה הדבר הוה אלא ירמיהו 5
2 באת יהוה לאמר: כה אמר יהוה עמּד בחצר בית יהוה ודברת כאלל כל יהודה הבצیם להשתחוֹת בית יהוה את כל הדברים אשר צויתיך לדבר אליהם 3 צל תגרע דבר: הולי ישמעו וישׁׁו אישׁ מדרכו הרעה ונחמתי אל הרעה צאשר 4 אנכי חשב לעשות להם מפני רע מעלליהם: והמרת אליהם כה אמר יהוה אם
ה ה לה תשמעו אלי ללכת בתורתי צשר נתתי לפניכם: לשמע על דברי עבדי הנבאים 10 6 צאשר אנבי שלח אליכם >השבם ושלֹח ולה שמעתם: ונתתי את הבית הוה בשִׁלֹה ואת העיר הזהתם צאן לקלליה לבל גויי הארץ: 7 s בבית יהוה: ויהו ככלות ירמיהו לדבר את כל אשר צוהּקו יהוה לדבר אל כל
9 העם ויתפשו אתו הכדנים והנביאים - לאמר מות תמות: מדוע נבּּת בשםٍ יהוה 15 להמר כְּשִׁלו יהיה הבית הזה והעיר ההאת תחרֵב מאוּן יושב ויקהל כל העם אל ירמיהו בבית יהוה: וישמעו שרי יהודה את הדברים האלה ויעלי מבית המלך וז בית יהוה וישבו בפתח שער יהוה החדש: ויאמרו הכדנים והנביאים אל השרים והא בל העם לאמר משפט מות לאיש הזה כי נבצ אל העיר הזהת כהשר 12 שמעתם באוניכם: ויאמר ירמיהו אל כל השרים ואל כל העם לאמר יהוה שלחני 20
 דיטיבו דרביכם ומעלליכם ושמעו בקיל יהוה אלהיכם וינחם יהוה אל הרעה אשר 14.טו דבר עליכם: ואני הנני בידכם עשו לי כטוב וכישר בעיניכם: אך ידע תדעו כי אם ממִתים אתם אתי כי דם נקי אתם נתנים עליכם ואל העיר הואת ואל ישביה 16 השרים וכל העם אל הכהגים והל הנביאים אין לאיש חוה משפט מות כי בשם 71 יהוה אלדתינו דבר אלינו: ויקמו אנשים מזקני הארץ ויאמרו אל כל קהל העם 18 להמר: מיכיה המורשתי דיה נבּא בימי חוקיהו מלך יהודה ויאמר אל כל עם יהודה לאמר כה אמר יהוה צבאות ציון שדה תַתרש וירושלים עיים תהיה והר
9 פו הבית לבמות יער: ההמת המִתהו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה הלא ירא את 30 יהוה ויחל את פני יהוה וינחם יהוה אל הרעה צאשר דבר עליהם ואנחנו עשים 24 רעה גדולה על נפשותינו: אד יד התיקם בן שמן היתה הת ירמיהו לבלתי תת אתו ביד העם להמיתו:
= 12 גבוריו וכל השרים את דבריו ויבקש המלך המיתו וישמע אוריהו ויִּא ויברה 22 ויבא מצרים: וישלה המלך יהויקים אנשים מצרים את אלנתן בן עבבור ואנשים 23 אתו אל מצרים: וייניאו את הוריהו ממצרים ויביצהו אל המלך יהויקים ויפהו בתרב ויֵשלך את נבלתו אל קבדי בני העם:
40
36, 36 ויהי בשנה הרביעת ליהויקים בן יצאשיהו מלך יהודה היה הרבר הוה אל
2 דברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגנים מיום דברתי אליך מימי יאשיהו 3 ועד היום הוה: אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנבי חשב לעשות


##  <br> 


הכהנים: ויצהת אל גיא בן הנם אשר פתח שער החרסם ת ת וקראת שם את 2 הדברים אשר אדבר אליך: ואמרת שמעו דבר יהוה מלבי יהודה עישבי ירושלם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני מביא רעה על המקום הזה אשר כל
 אחרים אששר לא ידעום המה ואבותיהם ומלבי יהודה ומלאו את המקום הזה דם
 ולא דברתי ולא עלתה על לבי: לכן הנה ימים באים נאם יהוה ולא יקרא למקו למום 6 הוה עוד הגפּת וגיא בן הנם כי אם גיֹא ההרַגה: ובקֹתי את עצת יהודה וירושלם 7 10 במקום הזה והפלתים בחרב לפני איביהם וביד מבַקשי נפשם ונתתי את נבלתם
למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ: ושמתי את העיר הואת לשמדה ולשבֵקה כל
 בנתיהם והיש בשר רעהו יאכלו במצור ובמצוק אשר יציקו להם איביהם ומבַקשי
 15 יהוה צבאות ככה אשבר את העם הזה ואת העיר הואת באשר ישבר את כלו למי דיוּוֹר אשר לא יוכל לתַרפַה עוד ס : כן אעשה למקום הזה נאם יהוה וליושביו 12 -לתת הת העיר הואת כתפת: והיו בתי ירושלם ובתי מלכי יהודה כמקום התפת 13 הטמאה לכל הבתים אשר קטרו על גוּתיהם לכל צבא השמים והםב:> נסבים לאלהים אחרים:
20 ויאמר אל כל העם: כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני מב״אה אל אל העיר טו הזאת ועל כל עריהָ את כל הרעה אששר דברתי עליה בי הקשו את ערפם לבלתי 16 שמוע את דברי:

25 את הדברים האלה: ויכהז> ه ויתן אתו על המהפבת אשר בשער בנימן העליון 2
אשר בבית יהוה: ויהי ממחרת ויצא פשחור את ירמיהו מן המהפכת ויאמר אליו 3
ירמיהו לא פשחור קרא יהוה שמך כי אם מגור מסביב: כי כה אמר יהוה הנגי 4 נתנך למגור לך ולכל אהביך ונפלו בתרב איביהם ועיניך ראות ואת כל כל יהודה אתן ביד מלך בבל והגלם בבלה והֵּם בחרב: ונתתי את כל חסן העיר הואת ה

##  ローロּ 

2，14．14 העבך ישראל אם יליד בית הוא מדוע היה לבו：עליו ישאגו כִפִּרים נתנו 5 61 קולם וישיתו ארצו לשׁמה עריו נצתה מבלי ישב：גם בני נף ותחפנםתַםם ירעוך 17 קדקד：הלוא ואת תעשה לך עזבך את יהוה אלהַיך ه ：絡
9，22 פה פת אמר יהוה אל יתהלל חבם בחבמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל
 יהוה עשה חםד משפם וצדקקה באריץ בי באלה חפצתי נאם יהוה：费
24．24 הנה ימים באים נהם יהוה ופקדתי על כל מול בערלה：על מצרים ועל יהודה ועל אדום ועל בני עמון ועל מואב ועל כל קצוצי פֵּ בֵה הישבים במדבר 15 －כי כל זגוים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב： 12，4 עד מתי תאבל הארץ ועשב כל השדה ייבש מרָעת ישׁבי בה ספתה בהמות ועוף בי אמרו לא יראה את אחריתנו：辞
20 16，19 ב שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל：היעשה לו אדם אלהם והמה לא אוֹ תלהים：和
חה，בה אמר יהוה ארור הגבר אשר יבטח באדם ושוֹם בשרֹ זרעו ומן יהוה יסור 6 לבו：והיה כערער בערֶבה ולא יראה כי יבוֹה טוב ושבן חרֵרים במדבר ארץ 25
 שתול על מים ועל יובל ישלֹה שרשיו ולא ירָה ביא כי יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי：舞
9． להיש בדרבם מפו בפרי מעלליו：
费

ידיה נבל：
1313 מים חיים את יהוה：

 אעשה כלה בכל הגוים אשר הרחתיך שמה ואחך לא אעשה כלה ויפרתיך למשפע וגקה לא

צינים שִׁמי לך תמחורים שִׁתי לבך למסלה דרך הלכתא שובי בתולת ישראל שִׁבי 31
אלל עריך אלה: ער מתי תתחמקין הבת השובבה בי ברוּ יהוה חדשה באורץ 22
נקבה תסובב גבר: כה אמר יהוה צבצות אלהי ישראל עוד יאמרו את הדבר 23 הזה בארץ יהודה ובעריו בשובי את שבותם יברכך יהוה נוה צדק הר הקדש:


נפש דאבה מלאתי: על זאת הקיצתי זאראה ושנתי ערבה לי:
הנה ימים באים נאם יהוה וזרעתי את בית ישראל ואת
אדם וזרע בהמה: והיה כאשר שקדתי עליהם לנתוש ס ולהרע כן אששקד עליהם 28
לבנות ולנטוע נאם יהוה: בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר וששני 29

הנה ימים באים נאם יהוה וכרתי את בית ישראל ואת בית בית יהודה ברית חדשה: 3
לא כברית אששר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים 323
אמשר המה הַפַרו את בריתי ואנבי בעלתי בם נאם יהוהו בי זאת הברית אשו 33 אמרת את בית ישראל אחרי הימים החם נאם יהוה נתתי את תורתי בקרבם 15 ועל לבם אכתָתבנּה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם: ולה ילַמדו עוד האישׁ 34 את רעהו וֹיש אתת אחיו לאמר דעו את יהוה בי כולם ידעו הותי למקטנם ועד


 20 עד נחל קדרון עד פנת שער הסוסים מוֹרָה קדש ליהוה לא ינתש ולא יֵה להם עוד לעולם:
הדבר אשר דבר יהוה אל ירמיהו דנביא לבוא נבוכדראצר מלך בבל להפות 46,13 את ארץ מצרים:
25


 חי אני נאם המלך יהוה צבאות שמו כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא: בלי 19.18 30 גולה עַשי לך יושבת בת מצרים בי נף לשצהה תהיה ונצתה מאין יושב: עגלה ב
 דמה הפנו נסו יחדיי לה עמדו כי יום אידם בצ עליהם עת פקאיתם: קולהה כנחש 22 ילך בי בחיל ילמו ובקרקהמות באו לה כחטבי עצים: כרתו יערה נאם יהוה בי 23 לא יָחקר בי רבו מארבה ואיאן להם מספר: הבישה בת מצרים נתנה ביד עם 24 35 צפון: אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני פוקד אל אמון מִּאו ועל פרעה ועל כה מצרים ועל אלהיה ועל מלביה ועל פרעה ועל הבטהים בו: ונתתים ביד מבבקשי 26 נפשם וביד נבוכדראצר מלך בבל וביד עבדיי ואחרי כן תשכן כימי קדם נאם

 36 36 יהוה צבאות שמו: אם ימשׁו החקים האלה מלפני גאם יהוה גם זרע ישראל ישבת ימו מהצות
 גם אני אמאם בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאי יאם יהוה:
(86,27 4אתה אל תירא עבדי יעקב ואל תֵּתת ישראל בי דנני מושעך מרחוק ואת זרעך מאריץ עביך Jer.
30.7 ידיו על חלציי כיולדה ונהפבו כל פנים ליַקון: הוי כי גדול היום ההוא מאֵין
 9 יהוה אלהיהם ואת דוד מלכם אששר אקים להם: 13.12
 טו אבזרי על רב בֲונךך עצמו חטאתיך: מה תועק על שברך אנוש מכאבך על רב


 הנני שב שבות אהלי יעקםב ומשכנותיו ארַחם ונבנתה עיר על תלֹה וארמון על
 ב.וז יצערו: והיו בניו כקדם ועדתו לפני תפּון ופקדתי על כל לֹתציו: והיה אהירו ממנו ומשלו מקרבו יצֹא והקרבתיו ונגוש אלי בי מי הוא וה ער ערב את לבו לגשת או, 3 צלי נהם יהוה:ק בעת ההיא נאם יהוה אהיה לאלהים לכל משפחות ישרהאל 15 והמה יהיו לי לעם:


 6 בהרי שמרון נטעו נטעים וחללו: בי יש יום קראו נצרים בהר אפרים קומו ונעלה ק ביון אלל יהוה אלהינו: כי כה אמר יהוה רָגוּ ליעקב שמחה וּצהלו בראיש הגוים
 אותם מארץ צפון וקבּצתים מירכתי ארץ בם עּר ופפּח הרה ויולדת יחדו קהל 9 גדול ישובו הנה: בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל נחלי מים בדרך
 קול ברמה נשמע נהי בבי תמרורים רחל מבפּה על בניה מאנה להנחם > בי ציצנםו: 161 כה אמר יהוה מנעי קולך מבבי ועינַיך מדמעה בי ישׁ שָׁבר לפעִלתך באם יהוה 18.17 ושבו מארץ צמיב: צישׁ תקוה לאחריתך נהם יהוה ושבו בנים לגבולם: שמוע
 19 יהוה אלהי: כי אחרי שובי נִחמתי ואחרי הוּדעעי ספקתי על ירך בשתי וגם 30 ב נבלמתי בי נשאתי חרפת נעורי: הֲבן אִּיר לי אֹפרַים אם ילד שעשועעים בי מדי 21




מיגונם: ורוַּיתי נפשׁ הבהנים דשן ועממי את טובי ישבעו נאם יהוה:

נס כה אמר יהוה אלהי ישראל על בתי העיר הזאת וער בתי מלכי יהודה 33,4

 רעתם: הנני מעלה לה ארִכה וטַרַפּה ורפהתִם וגלּיתי להם עתרת שלום ואמת: 6 והשִׁבתי את שבות יהודה ואת שבות ישראל ובנִתים כבראשנה: וֹשִהרתים מכל
 והיתה לי לסששון לתהלה ולתפהרת לכל גויי הארץ אשר ישמעעו את כל הל הטובה 9

 ו אדם ומהין בהמה בערי יהודה ובחצצות ירושלם הנשמות מאין אדם ומאין יושב
 הארץ כבראשנה אמר יהוה: כה אמר יהוה צבאות עוד יהיה במקום הזה החרֵב 12 מאין אדם ועד בהמה ובכל עריו גוה רעים מרבּצים צאןן: בערי ההר בערי השפֵלה 13 ובערי הנגב ובארץ בנימן ובסביבי ירושלם ובערי יהודה ער תעברנה הצאן על

 זרע - ישראל מארץ צפנה ומכל הארצות אשר הדיחם שמה והיושבהתים על אדמתם אשר נתתי לאבותם:

## דרבּ ירמיהּ 

 לאמר כתב לך את כל הדברים אשר דברתי אליך אל ספר: כי הנה ימים באים 3 נאם יהוה ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה אמר יהוה והשבתים אל הארץ אשר נתתי לאבתם וירֵשוּ והר
 חרָדה שמעני פחד ואהין שלום: שאלו נא וראו אם ללד זְכר מדוע ראיתי כל גבר 6
 מחoֵיה לעיני חנמאל דדי ולעיני העדים הכתבים בספר המקנה >><לעיני כל בל 14.13 היהודים הישבים בחצר המטרה: ואצֵַוה את ברוך לעיניהם לאמר: כה אמר יהוה
 טו הגלוי ט ונתת־וּ בכלי חרש למשן יעמדם ימעם רבים: כי כה אמר יהוה צבאות 5 16 אלהי ישראל עוד יקנו בתים ושדות וברמים בארץ הואת: ואתפלל אל אל יהוה אהרי 24 תתי את ספר המקנה אל ברוך בן נריה לאמר:ם הנה הסל הללות באו העיר ללבדה והעיר נתנה ביד הבשדים הנלחמים עליה מפני החרב והרעב והדבר ואשר דברת כה היה והנךך ראה: ואתה אמרת אלי ס קנה לך השדה בכסף והעד עדים והשיר 27.26 נתנה ביד הכשדים: ויהי דבר יהוה אלל>> לאמר: הנה אני יהוה אלהי כל בשר 10 28 הָממני יפּלא כל דבר: לבן כה אמר יהוה הנני נתן את העיר הואת ביד ס מלך 29 בבל ולכדה: ובאו הכשדים הנלהמים על העיר הואת והציתו את העיר הואת באש ושרפף\ggאת הבתים אשר קטרו על גגוּתיהם לבעל והסִבו נסבים לאלהים ל אחרים למען הבעיסני: כי היו בני ישראל ובני יהודה אך על עשים הרע בעיני
ו3 מנערתיהם -: כי על אפּי ועל חמתי דיתה לי העיר הואת למן דיום אשב בנו 15 323 אותהּ ועד היום הזה להםירה מעל פני: על כל רעת בני ישראל ובני יהודה צמשר עשו להכעיסגי המה מלכיהם שריהם כהניהם ונביאיהם ואיש יהודה וישה וישבי 33 ירושלם: ויפנו אלי ערף ולא פנים ולַמֵּד אתם השכם ולמד ואינם שמעים לקחת 34.לה עוסר: נישימו שקוציהם בבית אצשר נקרא שמי עליו לטמאם: ויבנו את במות הבעל אשר בגיא בן הנם להעביר את בניהם ואת בנותיהם למלֹך אמשר לא 20 צויתים ולא עלתה על לבי לעשות התועַבה הואת למען החטים את את יהודה:
 37 ביד מלך בבל בחרב וברעב ובדבר: הנני מקַבצם מכל הארצות אשׁר התהתתים
 39 לי לעם ואני צהדיה להם לאלהים: ונתתי להם לב אחד ודרך אחד ליראה אותי 25 מ בל הימים לטוב להם ולבניהם אתריהם: וכרתי להם ברית עולם אאשר לא אשוב
 42 עליהם להטיב אותם ונטעתים בארץ הואת באמת בכל לבי ובכל נפשי: כי כה אמר יהוה כאשׁר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה לולה הואת כן אנבי 43 מביא עליהם את כל הטובה אששר אנכי דבר עליהם: ונקנה השדה בארץ הזאת 30
 בכסך יקנו וכתוב בספר וחתום והעד עדים בארץ בנימן ובסביבי ירושלם ובערי יהודה ובערי ההר ובערי השפֵלה ובערי הנגב בי צאשיב את שבותם נאם יהוה: 33,* ויהי דבר יהוה אל ירמיהו שנית והוא עודנוּ עצור בחצר המטרה לאמר:B

 91 הגבור יהוה צבאות שמו: גדל העצה ורב העליליה אשר עיניך פקחות על כל דרפי בגי אדם
 21 ובאדם ותעשה לך שם ביום דוה: ותצא את עמך את ישראל מארץ מצרים באתות ובמות בופתים 22 וביר חוקה ובאזרוע נטויה ובמורא גדול: ותתן להם את הארץ הואת אשר בשבעת לאבות ותם 23 כל אשר צויתה להם לעשות לא עשו ותקרא אתם את כל הרעה הזאת:
 ובצרות לא ידעתם;

הצרים עליכם מחוץ לחומה ואפפתי הותם אל תוך העיר הזהת: ונלחמתי אני ה, 21 אתבם ביד נטיה ובזוע חוקה ובאן ובחמה ובקצף גדול: והפיתי הת יושבי העיר הזאת -את האדם ואת הבהמה בדבר גדול ימתו: ואחרי בן נאם יהוה 7 אתת את צדקיהו מלך ידודה ואת עבדיו ואת העם - הנשאורים בעיר חואת מן הדבר מן החרב ומן הרעב בידם איביהם וביד מבקשׁ נפשם והפם לפי חרב לא יחוס עליהם ולא יחמל ולא ירחחם: ואל העם הזה תהמר כה אמר יהוה הנני נתן 1) לפניכם את דרך החיים ואת דרך המות: הישב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר ודיוצה ונפל על הכשדים הצרים עליכם יחיה והיתה לו נפשו לשללל: בי • שמתי פני בעיר האת לרעה ולא למובה נהם יהוה ביד מלך בבל תנתן ושרפה 10 באש:ם הנני אלֵיך ישבת העמק צור המישר נצם יהוה האמרים מי יחת עלינו 13 ומי יבוא במעונותינו: ופקדתי עליכם כפרי מעלליכם באם יהוה והצתי הש ביערהּ 14 ואכלה כל סביביה:

 אשר הפך יהוה ולא נחם ושמע ועקה בבקר ותרועה בעת צדרים: כלמדז לה 17
 לראות עמל ויגון ויבלו בבשת ימי:
 20 אדבר צוצעק חמם וֹשׂד המרא בי דיה דבר יהוה לי לחרפה ולקלם בל היום:
 ונלאיתי כלבל ולא אוכל: כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב הגידו ונגידגו כל
אנוש שלמי שמעי צלעי צולי יפמה ונוכלה לו ונקחה בקמתנו ממנו: ויההוה הותי 11 כנבור עריץ על כן רדפי יכשלו ולה יבלו בשו מאד בי לא השבילו בלמת עלם 25 לצּ תשׂבח: ויהוה צבאות בחן צדיק ראה בליות ולב אראהּ נקמתך מהם כי אליך 12 גליתי הת ריבי:B

הדבר צישר היה אל ירמיחו מאת יהוה בשנת העשירית לצדקיהו מלך אל 32, יהודהז: ואו חיל מלך בבל צרים על ירושלם וירמיהו - היה כלוא בחצר המטרהס: 7.6 70






21,12.11 ( ( ולבית מלך יהודה שמעו דבר יהוה: בית דוד כה אמר יהוה דינו לבקר משפט והצילו


: 32 ๙ی ( $\gamma$ (
 4
 ה תראינה: ובבל יוליך הת צרקיהו ועם יהיה עד פקדי אתו גאם יהוה פי תלחבו את הבשדים לא תצליחו:

נשבר לבי בקרבי רחפו על עצמתי הייתי כאיש שׁצור וכגבר עברו יין מפגי
 וי מרוצתם רעה וגבורתם לא כן: כי גם נביא גם כהן חנפו גם בביתי מצהאתי
22 12 רעתם נאם יהוה: לכן יהיה דרכם להם כחלקלקות באפּלה יהיחו וגפלו בה כי 5 313 אביא עליהם רעה שנת פקדּתם נאם יהוה: ובנביאי שמרון ראיתי חתםּלה הגבּאו
 בשקר וחזּקו ידי מרעים לבלתי שבו הֵיש מרעתו דוי לי קלּם בסדם וישביה טו בעמרה: לכן כה אמר יההה צבאות על הנבאים הנגי מאביל צותםם לענה והשקתים 16 מי רצשׁ פי מאת נביאי ירושלם יצאה חגְה למל הארץ: כה אמר יהוה צבאות 10 אל תשמעו על דברי הנבאים הנבֵּאים לכם מהתּלִּים המה אתכם חוון לבם ידברו
 81 לבו אמרו לה תבוא עליכם רעה: כי עי עמד בסוד יהוה וירה וישמע את דברו 21 22 24.23 מעלליהם: האלהי מקרב אני נאם יהוה ולצ אלדי מרחק: אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראגו באם יהוה הלא אתת השמים ואת דהארץ אני מלא נאם יהוה:
 27 מתי דृיש בלב הנבאים נבּאי השקר ונביאי תרמת לבם: החשבים להשביח את עמי שמי בחלומתם אצשר יסַפרו הצישל לרעהו באשר שבחו אבותם את שמי בבעל: 20 28 הנביא אמשר אתו חלום יפַפר חלומה והשר דברי אתו ידבר דברי אמת מה לתבן 2.29 הת הבר גאם יהוה: הלוא בה דברי כצש נאם יהוה וכפטיש יפציץ סלע: לכן זי חנגי על הנביאים נאם יהוה מגנבי דברי ציש מאת רעהו: הנני על הנביאים 32 נאם יהוה הלקחים לשינם וינאמו נאם: הנני על דהנביאים נבהא חלמות שקר
 33 צויתים והועיל לה יועילו לעם הזה נאם יהוה: נבי ישצלך העם הוה או הנביא צוּ כהן לאמר מה משׂא יהוה ואמרת אליהם אתים דזמשׂא ונטשתי אתכם נאם
 לה ביתו: כה תאמרו האיש על רעהו והיש אל אחתיו מה ענה יהוה ומה דבר יהוה: 36 3 ומשה יהוה לא תזכרו עוד בי המשא יהיה לאיש דברו והפכתם הת דברי אלהים 30 37 היים יהוה צבהות אלהינו: בה תהמרקז מל הנביא מה ענך יהוה ומה דבר יהוה: 83 ואם משׂא יהוה תאמרו לכן כה אמר יהוה יען אמרכם את הדבר הזה משצ יהוה
 מ ונטשתי אתכם ואת העיר צשר נתתי לכם ולאבתיכם מעל פני: ונתתי עליכם חרפת עולם וכלמּת עולם אשר לה תשׁכח:

2I,N הדבר השר היה אל ירמיהו מאת יהוה בשלח אליו המלך צדקיהו את 2 פששחור בן מלביה ואת צפניה בן מעשיׁה הכהן לאמר: דרש גה בעדנו את יהוה בי נבוכדראצר מלך בבל נלחם עלינו אולי יעשה יהוה אותנו ככל נפלאתיו ויעלה 4030 מעלינו: ויאמר א*הוידו אליוס כה תהמרס אל צדקיהו: כה אמר יהוה אלההי ישראל 40 הנני מַסב את כלי המלחמה צששר בידבם אשׁר אתם נלחמים בם את - הכשדים
 בי נשבעתי נאם יהוה בי לחֵרָבה יהיה הבית הזה: כי כה אמר יהוה על בית 6 מלך יהודה

| רציש הלבנון | גלע |
| :---: | :---: |
| ערים לה נושב | אם לא הציתך מדבר |
| הישל וכליו | וקדישת עליך משחתים |
| והפילו על הצש: | וכרתו מבזר צריוך |

ועברו גוים רבים על העיר דואת ואמרו איש אל רעהו על מה עשה יהוה ככה s לעיר הגדולה הזאת: ואמרו על צשר עזבו את ברית יהוה אלהיהם וישתחוו 9 oו לאלהים אחרים ויעבדום:

 יאשיהו אביו צשר יצה מן המקום הזה לא ישוב שם עוד: בי במקום צשר הגלו 12 אתו שם ימות ואת הארץ הזהת לה יראה עוד: 15 14
 משפט וצדקה או טוב לו: דן דין עני ואביון הו טוב הלה היה הדעת אתי נאם 16 יהוה: בי אין עיגיך ולבך כי אם על בצעך ועל דם הנקי לשפוך ועל העשק ועל 17 20 המרוצה לעשות: לבן כה אמר יהוה אל יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה לא יספדו 18 לו הוי אחד והוי אחות לה יספדו לו הוי אדון והוי הלדה: קבורת חמור יקבבר 19 סחוב והשללך מהלאה לשערי ירושלם:

 25 כל רעיך תרעה רוח ומאהביך בשבי ילכו כי אוּ תבשי ונבלמת מכל רעתך: 22
 אני גאם יהוה בי אם יהיה בניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני כי משם הָתקֶנְהּ: ונתתיך ביד מבַקשי נפשך - השר אתה יגור מפניהם סביד בה נבוכדראצר מלך בבל וביד הכשדים: והתטלתי אתך ואת אמך אשר ילדתך על 26 30 נפשם לשוב שם שמה לה ישובו: העצב נבוה נפוץ דהאש הוה כניהו אם כלי 28 האין חפּץ בו מדוע הוטלו הוא וורעו והששלמו על הארץ אשׁר לא ידעו: ארץ ארץ 29 ארץ שמעע דבר יהוה: כה אמר יהוה כִּתבו את האישׁ הזה ערירי גבר לא יצלח ל

בימיו כי לה יצלח מזרעו היש ישב על כסא דוד ומושל עוד ביהודה:

 פקדתם אתם הנני פקד עליכם הת רע מעלליכם נאם יהוה: ואני אמקבץ את 3 שארית צאני מבל הארצות הצשר ההחתי אתם שם והשיבתי אתהן על גויהן ופרו ורבו: והקמתי עליהם רעם ורעום ולא ייראו עוד ולא יחתו ולא יפקדו נאם 4 40 יהוה: הנה ימים באים נהם יהוה והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשביל ה ועשה משפט וצדקה בארץ: בימיו תוּשׁע יהודה וישראל ישבן לבטח וזה שמו 6 אצשר יקראוֹ יהוה צדקנו:

89, 9 צהשר בקרבכם וקסמיכם ואל תשמעו אל חלמתסם צשר קהם יחלמים: בי בשקר הם נבאים לכם בשמי לא שלחתים נאם יהוה: כי כה אמר יהוה בי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם והקמתי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם 1ו הל המקום הזה: בי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנבי חשב עליכם נאם יההה 22 31 והתפללתם אלי ושמעתי אליכם: ובקשתםם אתי ומצאתם בי תדרשֵׁני בכל לבבכם: 141 ונמצאתי לבם נאם יההה ושבתי את שבקסתכם וקבצתי אתבם מבל הגוים ומבל המקומות צשר ההדחתי אתכם שם נאם יהוה והשבתי אתבם אל המקום אשר
טו.2ו הגליתי אתבם משם: כי אמרתם הקים לנו יהוה נבאים בבלה:ם כה אמר יהוה 10 - אל אהאב בן קולִיה ואל צדקיהו בן מעשיה הנבאים לכם בשמי שקר הנגי נתן 22 אתתם ביד - מלך בבל והפם לעיניכם: ולקחח מהם קלָלה לכל גלות יהודה צשר
 323 שלחתיו ויבּבח אתכם על שקר: לבן כה אממר יהוה הנני פקד על שמעיה הנחלמי
 עשה לעמי נאם יהוה כי סרה דבר על יהוה:

49,34 צ צשר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא אל עילם בראשית מלכות צדקיהו
לה מלך יהודה לאמר: כה אמר יהוה צבאות הנני שבר את קשת עילם ראשית
37 האלה ולא יהיה הגוי צשר לא יבוא שם נדחי עם לסםם: והחתחי הת עילם לפגי
איביהם ולפני מבקשׁי נפשם והבאתי עליהם רעה את חרון אפּ נאם יהוה ושלחת
83 החריהם את החרב עד בלֹתי אותם: ושמתי כסאי בעילם והאבדתי משם מלך
 25

22,2,s
שמע דבר יהוה מלך יהורה הישב על כםא דוד אתה ועבדיך ועמך הבאים 3 בשערים האלה: כה אמר יהוה עשו משפט וצדקה והצילו גוול מיד עשוק וגר
 עששו תעשו את הדבר הזה ובאו בשערי הבית הזה מלכים ישבים לדוד על כםאו

 า 8

 =
23.22 (阝)




 בירמידו העפְתחת המת



13,21
 הלוה חבלים יאחזוך בוּ צשת לדה: מדוע קראני אלה

> נחמסו עקביך:

ונמר חברבּרתיו
לתמדי תרֵע:
לרוח מדבר
\& : . .
-
ותבטחי בשקר:
וכי תאמרי בלבבך,

> ברב עונך נגלו שוֹלַיד

תהיהפך בושי עורו
5
גם התם תוכלו להיטיב
ואפיצם בקש עובר
וה גורלך
השר שכחת הותי

$$
10
$$

 גבעות בשדה ראיתי שקוציך הוי לך ירושלם לא תטהרי אתרי מתי עד:


15
דברי ירמיחו דגבי゙

## ה゙

הראאי יהוה והנה שני דודאי תאנים מוּעדים לפני היכל יהוה אחרי הגלות א, 20 נבוכדראצר מלך בבל הת יכניהו בן יהויקים מלך יהודה והת שרי יהודרה ואת

הבבּּוֹת והדוד אתּר> תאנים רעות מאד אושר לא תאבלנה מרע: ויאמר יהוה 3 אלי מה אתה ראה ירמיהו ואמר תאנים התאנים הטבות טבות מאד והרעתת רעות מהד אשר לא תאבלנה מרע: ויחי דבר יהוה אלי לאמר: כה אמר יהוה 4.0 25 צללה ישראל כתהנים הטבות האלה בן אפּיר הת גלות יהורה צשר שלחתי מן 6 המקום האה ארץ כשרים לטובה: ושמתי עיני עליהם לטובה והשבתים 6 הארץ דהאת ובניתים ולא אהרם ונטעתים ולה אתוש: ונתתי להם לב לדעת אתי 7 פי אני יהוה והיו לי לעם ואנבי אהּיה להם להאהים בי ישׁׁבו אלי בכל לבם: וכתאנים הרעות אשר לא תאבלנה מרע ס כה אמר יהוה בן אתן את צדקיהו 30 מלך יהודה ואת שריו ואת שיארית ירושלם הנשארים בארץ הזאת והישבים באריץ מצרים: ונתתים לוועה - לכל ממלכות הארץ לחרפה ולמשל לשנינה ולקלֹלה 9 בכל המקמות השר אהיחם שם: ושלחתתי בם את החרב את הרעב ואת הדבר י עד תְּמם מעל האדמה אשר נתתי להם ולאבותיהם:

35
 צהשר שלח צדקיה מלך יהודה אל - מלך בבל בבלה להמר: כה אמר יהוה 4 צבאות אלהי ישרהל לכל הגולה השר הגליתי מירושלם בבלה: בִּנוּ בתים ושבו ה ונטעו גנות ואכלו את פרין: קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים 6 40 ואת בנותיכם תנו לאנשים ותלדנה בנים ובנות ורבו שם ואל תמעטו: ודרשו 7 את שלום העיר השר הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה הל יהוה כי בשלומה

35 אשׁר צוה את בניו לבלתי שתות יין ולא שתו ס ואונבי דברתי אתליכם השכם
 81 יהודה ואל כל יושבי ירושלם הת כל הרעה אשׁר דברתי עליהש >: ולבית הרכבים
 91 ותעשו כבל אשר צוה אתכם: לכן - לא יבּרת אישׁ ליונדב בן רכב עמד לפנַי 5 כל הימים:

## דברי ירמיהו הנבים אּשר דבר בימי יהויכין בן יהויקים מלך יהוּדה

 4 שנית לאמר: קח את דאוזר אמשר קנית אצשר על מתניך וקום לך פרתה וטמנהו ה. 6 שם בנקיק הסלע: ואלך ואטטמנהו בפרת כאששר צוה יהוה אותי: וידי מקץ ימים רבים ויאמר יהוה אלי קום לך פרתה וקח משם צת הא האור אשׁר צויתיך לטמנו 7 שם: ואלך פרתה ואחפר ואקח את האזור מן המקום אשר טמנתיו שמה והגה 8.8 נשחת האוור לא יצלח לכל: עיהי דבר יהוה אלי לאמר: כה אמר יהוה כמה פמה
 את דברי ההלכים בשררות לבם וילכו אחרי אלהים אתרים לעבדם ולהשתחות

 22 יהוה אלהי ישראל כל נבל ימלה יין ואמרו אליך הידוע לא נדע בי כל נבל 13 ימלה יין: ואמרת אליהם כה אמר ידוה הנבי ממלא אתת כל ישבי הארץ הזאת ואת המלכים הישבים לדוד על כםאו ואת הבהנים ואת הנביאים ואת כל ישבי
 טו אחמול ולא אחום ולא ארחם מהשחיתם: שמעו והאהינו אל תגבהו כי יהוה דבר: 30
 17 לאור ושׂמהז לצלמות ישית לערפל: ואם לא לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני

גֵוָה ודמע תדמע ותרד עיצי דמעה כי נשבה עדר יהוד:


 19
 הבהאים מצפון דֶגְגָּת יהודה בלֹה שאּי עיגיךם וראו 2 צאיה העדר נח⿵ לך צח תפארתך:
 מעלליבם ואל תלבו אחרי אלהים אחרים לעבדם ושבו אל האדמה אשר נתתי לכם ולאבתיבם 6ז ולא השיתם את אונכם ולא שמעתם אלי: בי הקימו בני יהונדב בן רִב את מצוןת אביהם אשר ציְּם והעם הזה לא שמעו אלי:

בל גבעה ומנקיקי הסלעים: כי עיני על כל דרפיהם לא נסתרו מלפני ולה נצפן 16.17
15 עֲונם מנגד עעיני: ושלמתי - משנה עונם וחטאתם על חללם את ארצי בנבלת
שקוּיהם ותועבותיהם מלהו את נחלתי: לכן הנני מדיעם בפעם הואת אודיעם


ואשריהם על עץ רענן על גבעות הגבהות: חֲקֶי בשדה חילך וכל אוצבותיך לבו 3
אתן במתיך בחטאת בבל גבולךי ושממטתה ידף מוֹנחלתך צלשר נתתי לך 4 והעבדתיך את איביך בארץ צער לה ידעת בי אש קדחתם באםּ ער עולם

תוקד:
1010

אתה ידעת מוצה שפתי גכח פניך היה: צל תהיה לי למחתה מחםי אתה ביום 17
רעה: יבששו רדפי ואל אבשה אני יחתו המה ואל אחתה אני הביא עליהם יום 18
רעה ומשנה שבְּרון שברם:
 לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה על קן שנהתיה: הַעים צבוע נחלתי 9

 20 בצא שׂדדים צי חרב ליהוה אכלה מקצה ארץ וער קצה הארץ אין שלום לבל
 בה אמר יהוה על כל שכַנַי הרעים הנגעים בנחלה אשר הנחלתי את עמי את 14 ישראל הני נתשם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוּש מתזכם: והיה אחרי נתשי טו 25 אותם אשוב ורחמתים והשיבתים איש לנחלתו ואיש לארצו: והיה אם למד ילמדו 16 את דרבי עמי להשָׁבע בשמי חי יההה כאשר למדו את עמי להשָׁבע בבעל ונִבְו 17 בתוך עמי: ואם לה ישמעו ונתשתי את הגוי התוא נתוש ואבּד נאם יההה:

הדבר השר הּה אל ירמיהו מאת יהוה בימי יהויקים בן יצישּהו מלך יהודה א, 35 3
 בני ואת כל בית הרכבים: ואבִּה אתם בית יהוה אל לשככת בני חנן בן יגדליהו 4
 הסף: ואתן לפני בני בית הרכבים גבִעים מלאים "ין ולסות ואֹמר אליהם שתו ה 35 "ן אתם ובניכם עד עללם: ובית לא תבנו ורע לה תזרעו וכרם לה תטעו ולא 7 יהיה לכם כי באהלים תשבו כל ימיכם למען תחיו ימים רבים על פני האדמה צהשר אתם גרים שם: ונשמע בקול יהונדב בן רַבב אבינו למל אצשר צונו לבלתי 8 שתות יין כל ימינו אנחנו נשינו בנייו ובנתינו: ולבלתי בנות בתים לשבתנו וכרם 9 40 ושרה וזרע לא יההה לנו: ונשב באהלים ונשמע ונעש ככל צשר צונו יונדב אבינו: ויהי בעלות נבוכדראצר מלך בבל אל הארץ ונצמר בהו ונבוא ירושלם I מפני חיל הכשדים ומפני חיל הרם וגשב בירושלם: ויהי דבר יהוה אללו> לאמר: 12 בה אמר יהוה צבאות אלהי ישרהל הלך ואמרת לציש יהודה ולישבי ירושלם 13 הלוא תקחו מוסר לשמע אל דברי נאם יהוה: הוקם הת דברי יהונדב בן רכב 4

15,2 3 למות למות ואשר לחרב לתרב והאשר לרעב לרעב והשר לשבי לשבי: ופקדתי עליהם ארבע משפחות נאם יהוה את החרב להרג ואת הכלבים לסחב ואת עוף 4 השמים והת בהמת הארץ לאבל ולהשחית: ונתהים לויעה לכל ממלכות הארץ ה בגלל מנשה בן יחזקיהו מלך יהודה על אשׁר עשה בירושלם: צי מי יחמל עליך 5 6 סרושלם ומי ינוד לך ומי יסור לשאל לשלם לך: אחת נטשת אתי נִצם יהוה אחור 7 תלכי וצیט את ידי עליך ואשחיתך נלאיתי הנחם: ואזרםם במזרה בשערי הארץ s שבלתי הצּרתי את עמי מדרכיהם לוא שבו: עצמו לי אלמנותםים מחול ימים 9 הבאתי להם על אם בחור שׁׂד בצהרים הפלתי עליה פתאם עיר ובָהלות: צֵמללה 10 ולדת השבעה נפחה נפשהּ בצאם שמשה בעו יומם בושה וחפרד ושאריתם לחרב אתן לפני איביהם נאם יהוה: אוי לי צמי בי ילדתני איש ריב ואיש מדון לכל
 16 והנקם לי מרדפי אל לארך אפך תקחני דע שאתי עליך חרפה: נמצהו דבריד ואצכלֵם ויהי דברםך לי לששון ולשמחת לבבי כי נקרא שמך עלי יהוה אלהי 17 צבאות: לא ישבתי במוד משַׁחקים ואעלו מפני ידך בדד ישבתי כי ועם מלהתני: 15 18 למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה מאנה הרפה היו תהיה לי כמו אכזב מים לא 19 נאמנו: לבן כה אמר יהוה אם תשוב ואשיבך לפני תעמד ואם תוציה יקר מִוּלל ב בִּםּ תהיה ישׁׁבו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם: ונתתיך לעם הזה לחומת נחשת בצורה וגלחמו אליך ולה יוכלו לך כי אתך אני להושיעך ולהצילך נאם

א.א,2, 3 במקום הוה: כי כה אמר יהוה על הבנים ועל הבנות הילֹדים במקום הוה ועל + "מּתם הילדות אותם ועל אבותם המולדים אותם בארץ הואת: ממותי תחלאים 25 ימתו לה יפפדו ולה יקברו לדמן על פני האדמה יהיו ובחרב וברעב יכלו ודית ה נבלתם למאכל לשוף השמים ולבהמת הארץ: כי כה אמר יהוה אל תבוא בית מרוחח ואל תלך לספוד ומל תנד להם בי אספתי את שלומי מאת העם הזה נהם 6 יהוה את החסד ואת הרחמים: ומתו גדלים וקטנים בארץ ההאת לה יקברו ולה 7 7 יספדו להם ולה יתנדד ולה יקרח להם: ולא יפרםו להם קלחם ט אבל לנחם על מת
 9 אותם לאכל ולשתות: כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני מַשבית מן המקים ההה לעיניכם וביציבם קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה: וההה כי תגיד לעם הוה את כל חדברים האלה ואמרו אליך על מה דבר יהוה עלינו את כל הרעה דגדולה הואת ומה עַוֹנו ומה חטצתתנו צֵּר חטאגו ליהוה אלהינו:
וי ואמרת אליהם על אשר עעבו אבותיכם אותי נאם יהוה וילכו אחרי אלהים אחרים 35 12 12 ויעבדום וישתחוו להם ואתי עזבו ואת תורתי לא שמרו: ואתם הרעתם לעשות 13 מאבתיכם והנכם הלבים איש אתרי שרִרות לבו הרע לבלתי שמע אליי: והֵטלתי אתכם מעל הארץ הזהת על הארץ צישר לא ידעתם אתם והבתיכם ועבדתם שם
 רבים נאם יהוה ודיגום ואחרי כן צשלח לרבים צידים וצדום מעל כל הר ומעל 40
———xt20

[^2]28 לקדר ולממלבות חצורי 20
בה אמר יהוה קומו עלו אל קדר ושדדו את בגי קדם：אהליהם וצהנם יקחו 29
יריעותיהם וכל כליהם וגמליהם ישאו להם וקראו עליהם מגור מסביב：גֻּסו נדו ל מאד יהַשֶּמיקו לשבת ישבי חצור נאם יהוה כי יעשץ עליבם ס מלך בבל עצה
 בריח לו בדד ישכנו：והיו גמליהם לבו והמון מקניהם לשלל וזרִתים לכל רוח 32
קצוצי פאה ומבל עבריו אביא את האידם נאם יהוה：והיתה חצור למעון תנים 33 שְממה עד עלם לה ישב שם אֵּש ולה יגור בה בן אדם：


## ה゙コゴ

ה עד תם מלכותו


 20 בעבור האדמה חהה כי לא היה גשם בארץ בשו אֵּרים חפו ראשם：בי גם ע． א׳ּלת בשדה ילדה ועזוב כי לא היה דשא：ופראים עמדו על שפּים שאפו רוח 6 o כלו עיניהם בי אין עשב：אם עונינו ענו בנו יהוה עשה למען שמך בי רבּו 7 משובתינו לך חטאנו：מקוה ישראל מושיעו בעת צרה למה תהיה כגר בארץ וכארח נטה ללון：למה תהיה כהאיש נדהם כגבור לא יוכל להושיע ואתה בקרבנו 9 52 ידוה ושמךך עלינו נקרא אל תל תגְחנוֹ כה אמר יהוה לעם הזה כן אהבו לנוע＂


 אדגי יהוה הנה הנביאים אמרים להם לא תראו הרב ורעב לא יה יהיה לכם בי 30 שלום אמת אתן לכם במקום דזה：ויאמר יהוה אלי שקר הנביאים נבאים בשמי 14
 לבם המה מתנבאים לכם：לכן כה אמר יהוה על הנביאים הנבּאים בשמי ואני טו לא שלחתים והמה אמרים חרב ורעב לא יהיה בארץ הואת בחרב וברעב יתֵּ מו הנביאים ההמה：והעם אשׁר המה גבּאים להם יהיו מֻשלכים בחוצות ירושלם 16 35 מפני הרעב והחרב ואיּ מקַבר להמה המה נשיהם ובניהם ובנתיהם ושפכתי עליהם את רעתם：ואמרת אליהם את הדבר הוה תרדנה עיני דמעה לילה ויומם 17 ואל תדמינה בי שבר גדול בשברה בתולת בת עמי מבה נחלה מאד：אם יצזת השרה והנה חללי חרב ואם באתי העיר והנה תחלואי רעב כי גם נביא גם כהן



 רביבים הלא אתה הוא יהוה אלהינו ונקאוה לך כי אתה עשית את כל אל מלה： ויאמר יהוה אלי אם יעמד משה ושמואל לפני אין נפשי אל העם הזה שלח מעל א， 5
 הפחת ילכד בפח בי אביא אלֹה אל מואב שנת פקדתם נאם יהוה：ם

לבגי עמון

49，
 בם גד ועמו בעריו ישב：לכן הנה ימים באּם נאם יהוה והשמעתי אל רבת בני עמון תרועת מלחמה והיתה לתל שמֶמה ובנתיה באשׁ תצתנה וירש ישראל את את ירשיו
 4 והתשוטטנה בגדִות בי צמִלְכּם בגולה ילך כהגיו ושריו יחדיו：מה תתהללי
 מביא עלַיך פחד נצם אדגי יהוה צבאוֹת מכל סביביך ונהחתם איש לפניו וֹאין 6 מַקבּּץ לנדד：ואחרי כן אמשיב את שבות בני עמון נֹאם יהוה：

## ロール

כה אמר יהוה צבאות האין עוד חבמה בתימן אבדה עצה מבנים נסרחה 15
 9 ，בי אני חשבתי את עשו גלּיתי את מסתריו ונחבה לא יוכל שׁׁדּ זרעו והחיו

 3 1 בי שתה תשתה：כי בי עשבעתי נאם יהוה בי לשמה לחרפה לחרב ולקללה תהוה 14 בצרה וכל עריה תהיינה לחרבות עולם：שמועה שמעתי מאת יהוה וציר בגוים טו שלוח התקבצו ובאו עליה וקומו למלחמה：בי הנה קטן נתתיך בגוים בוזי באדם： 16 תפלצתך השׁיָא מתך זדון לבך שכני בחגוי הסלע תפשי מרום גבעה כי תגביה
17 כנשר קנך מששם הורידך נצם יהוה：והיתה אדום לשמה כל עבר עליה ישׂם 25 S1 וישרק על כל מבּותהָ：במהפבת סדם ועמרה ושׁכַניה אמר יהוה לא ישב שם 19 איש ולא יגור בה בן אדם：הנה כאריה יעלה מגאוּ הירדן אל נוֵה איתן כי
 ב רעה אשר יעמד לפגי：לכן שמעו עצת יהוה אתשר יעץ אל אדום ומחשבותיו אשר לת
 22．21 מקול נפלם רעשה הארץ צעקה בים סוףּ נשמע קולה：הנה כנשר יעלה וידאה ויפרש כנפיו על בצרה והיה לב גבורי אדום ביום ההוא כלב אמשה מצֵרה：

> לדמשׂק
 24．בה רפתה דמשק הפנתה לנום ורטם החזיקה צרה וחבלים אתחותה ביולדה：אמיו לי



בוּ
$\ldots \times 3 \times 3$

 מואב באחרית דימים נאם יהוה ער דנה משפט מואב：

לרכבו המון גלגליו לא הפנו אבות אל בנים מרפּון ידים: על היום הבא לשדוד 47,4 את כל פלשתים להברית לצר ולצידון כל שריד עוֹר בי שוֹד יהוה את פלשתים

 ז איך תשקםם ויהוה בוה לה צל אשׁקלון ואל חוף הים שם יעדה:

48,"
למואב

המשגב וחתה: האין עוד תהלת מואב בחשבון חשבו עליה רעה לכו ונכריתנה


 יען בטחך


 אל שמריו ולה דורק מכלי אל בלי ובגולה לה הלך על בן עמד טעמו בו וריחו


 בחוריו ירדו לטבח נאם המלך יהוה צבאות שממו: קרוב איד מואב לבואו ורעתו 16

 מבצרךץ: אל דרך עמדי וצפּ יושבת ערוער שאתלי נם ונמלטה אמרי מה נהיתה: 19
 צל ארץ המישרם: נגדעה קרן מואב וזרשו נשברה נהם יהוה:B עזבו ערים ושבנו בה. בסלע ישבי מהאב והיו כיונה תקגן בעברי פּ פחת:7 והשבתי למואב נהם יהוה לה מעלה במה ומקטיר להלהיו: על בן לבי למואב בחלְלים יהמה ולבי אל אנשי 36 קיר חרש בחללים יהמה על כן יתרת עשה אבדו: הבמל ראש קרחה וכל זקן 37

 מואב בוש והיה מואב לשחק ולמחתהּ לכל סביביו: בי כה אמר יהוה ه: נלמדה מ. 4 הקריות והמדדות גתפשה ه: ונשמד מואב מעם בי על יהוה חגדיל: פחד ופחת 42.4.4
 24

והקרבות:
27.26 (3) השבירהו בי על יהוה הגדיל וטםץ מואב בקיאו והיה לשחק גם הוא: ואם לואת השחק היה לך ישראל אם בגנבים נמצהּהה בי מדי דבריך בו תתגודד:
 3x עברתו ולא כןבדּיו לא כן עשוה על כן על מואב אֵיליל ולמואב בלהת אועק אל אנשי
 33 בנעו על ק׳צך ועל בצירך שדר נפל: ונאספה שמחה וגיל מברמל ומארץ מואב ויץ 37 נתנו קולם מצער עד חרנַים ענלת שללישיה כי גם מי צִמִרים למשמות יהיו:
25.17 והתהללו מפני החרב אשר אנבי שלח בינֹתם: ואקח את הבום מצד יהוה
 19 יהודה ואתת מלביה ק>את שריה לתת אתם לחרבה לשמה ק>לשבֵקה ه: את פרעה

21

 בה. 6 - הערב השבנים במדבר: ואת כל ه מלכי עילם ואת כל מלבי מדי: ואת כל

 82 ונפלו ולא תקומו מפני התרב אשר אנבי שלח ביגיכם: והיה צי ימָאנו לקחת 29 הפום מידך לשתות ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות שתו תשתו: כי הנה
 אני קרא על כל ישבי הארץ נאם יהוה צבאות:

## למצרים

על חיל פרעה עפ ע ע על


 6
 s

 וֹאבלה חרב וֹשב
 12 נפלו שניהם:
>לפלשתים

 אלהי ישראל הנני מאמילם • לענה והשקיתים מי ראהש: והפיצותים בגוים אשר טו לא ידעו המה ואבותם ושלהתי אחריהם את החרב עד כלוֹתי אותם: כה אמר 16


 בי שמענה נשים דבר יהוה ותקח אונבם דבר פיו ולמדנה בנתיכם נהי וצשה 19 רעותהּ קינה:

ว

21

10,17
בי כה אמר יהוה הנני קולע את יושבי הארץ בפעם הזהת והצרתי להם קלמען 18

 נבערו הרעים ואת יהוה לא דרשו על כן לה השבילו וכל וכל מרעיתם נפוצה: קול מול 22 שמועה הנה באה ורעש גדול מארץ צפון לשום את ערי יהודה שממה מעון תנים: ידעתי יהוה בי לה לאדם דרבו לא לאיש הלך והבין את צעדו: יפרני יהוה אך 24.23


הדבר אששר היה על ירפיהו על כל עם יהודה בשנה הרביעית ליהויקים בן א.25

לאמר: מן שלש עשרה שנה ליאשיהו בן אמון מלך יהודה ועד היום הוה זה 3

כה אמר יהוה צבהות יע; אשר לא שמעתם את דברי: הנגי שלח ולקחתי את 9 o משפחקת צפון - והבאֹתים על הארץ הואת ועל ישביה ועל כל הגוים ס סביב

 30 לתרבה ולשמה ועבדו >ב גוים ه שבעים שנה:ץ והבאותי על הארץ ההיא מת כל 13 דבבֵי אשר דברתי עליה! ô
 והשקיתה אותו את כל הגוים אשר אנכי שלח הותך אליהם: ושתת והתתגעעשו 16
(x) צדוס שפך חמתך על הגוים אשר לא ידעוך ועל משפחות אשר בשמד לא קראו פי אפלו את

ועקב ואבלהו ויכלּהו ואת נוהו השם וםו:
25.7 ושלח יהוה אליכם את בל עבדיו דנבאים השבֵּם ושלח ולא שמעתם ולא השִיתם את אוּנבם

ד לשמע: לאמר שבו נה האיש מדרכו הרעה ומרע מעלליכם ושבו על האדמה אשר בתן יהוה
6 לכם ולאבתיכם למן עולם וער עולם: ואל תלבו אחרי אלהים אחרים לעברם ולהשתחותלהם
ולא תכעים אותי במעשה ידיכם ולא ארע לכם:
והיה פמלאות שבעים שגנה אפקד על מלך בבל ועל הגוי ההוא באם יהוה את עַונם יעל
אריץ כשדים ושמתי אתו לשממות עולם: את פל הכחוב בספר דהה אשל נפא ירמיהו על בל דגוים: פי עבדו בם גם המה גוים

ל, 7 מזרך והשליפי ושהא על שפים קקנה בי מאם יהוה ויטש את דור עברתו: כי עשו בני יהודה הרע בעיני נאם יהוה שמו שקוּיהם בבית צשר נקרא שמי עליו


ַיאמר עוד התפת וג'א בן הנם כי אם גיא התרבגה וקברו בתפת מהאן מקום: 5 33 והיתה נבלת העם הוה למאבל לעוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד: 34 והשבתי מערי יהודה ומחתות ירושלם קול ששוׁון וקול שמחה קול חתן וקול בלה 8, 8י לחרבה תהיה הארץ: בעת ההיא נאם יהוה ג׳יציצו את עצמות מלבי יהודה וצת עצמות שריו ואת עצמות הבדנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות יושבי
2 עבדום ואשר הלכו אתריהם והשר דושום ואשיר השתחוו לתם לה יצמפו ולא 3 יקברו לרמן על פני האדמה יהיו: ונבזר מות מחיים לכל השארית הנשארים מן המשפחה הרעה הזאת בכל המקמות - אשר הדחתתים שם נאם יהוה צבאות: 4.ה וצמרת אליהם כה אמר יהוה הדיפלו ולה יקומו אם ישוב ולא ישוב: מדוע שובבי
 ידברו אין היש נחם על רעתו לאמר מה עשיתי כלֹה שב במרצגםת בסום שוטק 7 במלחמה: גם חסידה בשמים ידעה מועדיה ותור וםםםם ועגור שמרו את עת 8 בצּנָה ועעי לה ידעו את משפם יהוה: היכה תאמרו חבמים אנחנו ותורת יהוה 9 צתתנו אבן הנה לשקר עשׁה עט שקר ספרים: הבִשׁו חכמים חתו וילכדו הנה בדבר יהוה מהאט וחבמת מה להם: לכן אתן את נשיהם לאחרים ק-שדותיהם 20 13 ליורשים ם: אטףף המיפם נאם יהוה אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה והעלה 14 נבל ه: על מה אנחנו ישבים האספו ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שם בי יהוה
 16 17 17 יבואו ויאכלו ארץ ומלואה עיר וישבי בה: בי הנגי משלח בכם נחשים צפענים 25
 19 דגד קול שַׁעועת בת עמי מארץ מרחקים היהוה הין בציון אם מלבוּ אין בה מדוע 2. 2 הבעםוני בפסליהם בהבלי נכר: עבר קציר כלה קץץ ואנחנו לא נושענו: על 22 שבר בת עמי השברתי קדרתי שמה החוקתני: הצרי אין בגלעד אם רפא אין 30 32 שם בי מדוע לא עלתה ארבת בת עמי: מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה *,9 ואבכה יימם ולילה את חללי בת עמי: מי יתנגי במדבר מלון הרחים ואעובה
 שקר ולא לאמונה גברו בארץ בי מרעה אל רעה יצהו ואתי לה ידעו נהם יהוה: 3 הישׁ מרעהו הששמרו ועל כל אח הל תבטחו כי בל אח עקוב יעקב וכל רע רכיל 4 4 יהלך: ואיש ברעהו יהָתלו ואמת לא ידברו למדו לשונם דבר שקר העהּה גלהו ו 35
 7 צבצאת הנני צורפם ובחנהים בי היד אעשה מפני קעתם בת עמי: חץ -שוחהם s לשונם מרמה דבר בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו: העל אלה 9 לא אפקד - נאם יהוה אם בגוי אשר בזה לא תתנקם נפשי: על הדרים צשאת בבי ונהי ועל נאות מדבר קינה בי בצתו מבלי ציש עובר ולצ שמעו קול מקנה 40 מעוף השמים וער בהמה נדדי הלבו: ונתתי הת ירושלם לגלים מעון תגים והת 11 ערי ידודה אתן שממה מבלי יושב: עי האיש החבם עיבן את והת והשר דבר 12 פו יהוה אליו ויצְדה על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי עבר: יואמר יהוה 31 על עובם הת תורתי השר נתתי לפניהם ולה שמעו בקולי ולה הלמו בה: וילמו

18, 17
כרוח קדים אפּיצם לפני אויב


מחבם ודבר מנביא לכו ונכּהו בלשון ואל נקשיבה אל כל דבריו: הקשיבה יהוה 19
אלי ושמע לקול יריבַי: הישֻׁלם תחת טובה רעה כי כרו שוחה לנפשי זכר עמדי ב
21 לפניך לדבר עליהם טובה להשיב את חמתך מהם: לכן תן את בניהם לרע לות


 ס1 למות אל תבַפר על עונם וחטאתם מלפניך אל תֶּמחי והיו מֻכְשלים לפניך בעת אֵּך עשה בהם:

- שמעו דבר יהוה כל יהודה -: כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל היטיבו 7,3.2

דרכיכם ומעלליכם ואשכנה אתכם במקום הוה: אל תבטחו לכם אל דברי השיקר 4 55 לאמר היכל יהוה היכל יהוה היכל יהוהּ המה: בי אם היטיב תיטיבו את דרכיכם ה ואת מעלליכם אם עשו תעשו משפט בין איש וביץ רעהו: גר יתום ואלמנה לא
תעשקו ודם נקי אל תשפבו במקום הוה ואחרי אלהים אחרים לא תלבו לרע לכם: 6
ושפנתי אתכם במקום הוה בארץ צאשר נתתי לאבותיכם למן עולם וער עולם: 7 הנה אתם בטחים לכם על דברי השקר לבלתי הועיל: הֲגנֹב רצֹה ונאֹף והשׁבעע 20 לשׁר וקטר לבעל והלך אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם: ובאתם ועמדתם י על
 התועבות האלה: הָמעערת פרִצים היה הבית הוה צמשר נקרא שמי עליו בעיניכם 11
 שמי שם בראשנה וראו את אםשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל : ועתה יען 13
 שמעתם ואקרא אתכם ולא עניתם: ועשיתי לבית אשר נקרא שמי עליי השר אל אתם 14
 אתבם מעל פני כהשר השלכתי את ם אחהיכם את כל זרע אפרים: ואתה אל 16 תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי כי אינצי שמע
30 אתך: האינך ראה מה המה עשים בערי יהורה ובחוצות ירושלם: הבנים מלקטים 18.17
 והםך נסבים לאלהים אחרים למען הכעיסני: האתי הם מבעיםים נאם יהוה הלוא 19 אתם למען בשת פגיהם: לכן כה אמר אדני יהוה הנה אפפי וחמתי בִתֶּכת אל ב המקום הוה על ההדם ועל הבהמה ועל עץ השדה ועל פל פרי דאדמה ובערה ולא 35 תכבה: כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל עלותיתיכם ספו על זבחיכם ואמכלו בשר: 21 בי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום הוציאם לות אותם מארץ מצרים על על 22 דברי עולה וזבח: כי אם את הדבר הוה צויתי אותם לאמר שמעו בקולי והייתי 23 לכם לאלהים וזהתם תהיו לי לעם והלכתם בבל הדרך השר הצַּוֹה אתכם למען

 וצאשלה אליכם את כל עבדי הנביאים ט השבם ושלח: ולוא שמעו אלי ולא הטו 26
 ולא ישמעו אליך וקראת אליהם ולא יענוכה: ואמרת אלו שמעו בקול יהוה אלהיו ולה לקחו מוסר אבדה האמונה ונברתה מפיהם: מֶּ

II הראשנים אשר מהאנו לשמוע את דברי והמה הלכו אתרי אלהים אחרים לעבדם 11 הַפרו בית ישראל ובית יהודה את בריתי השר כרוּי את אבותם: לכן כה אמר יהוה הנני מביא אליהם רעה אצשר לא יוכלו לצאת ממנה ויעקו אלי ולה השמע 2 2 אליהם: והלבו ערי יהודה וישבי ירושלם ועעקו אל האלהים צשר הם מקטרים 1313 414 חצות ירושלם שמתם - מזבחות לקטר לבעל: ואתה אל תתפלל בעד העם הוה טו ואל תשת בעדם רנה ותפלה בי אינני שמע בעת קראם אלי בעית רעתם: מה
 16 17 עליה ורעו דליותיו: ויהוה צבהות הנוטע צותך דבר עליִּ רעה בגלל רעת בית 10 ישראל ובית יהודה השר עשו להם להכעִסני לקםר לבעל: 19.15 ויהוה הודיעני ואדעה הוֹ הראיתני מעלליהם: ואגי ככבש אלוףף יהבל לטבוח ולה ידעתי בי עלי חשבו מחשבות נשחיתה עץ בלחזי ונברתנו מארץ חיים ושמו ב לא יוּכר עוד: ויהוה צבאות שׂפט צדק בחן כליות ולב אראה נקמתך מהם בי 12 22 לאמר לא תנבא בשם יהוה ולא תמות בידנו: לבן כה אמר יהוה צבאות הנני 23 פקד עליהם הבחורים ימותו בחרב בניהם ובנתיהם יהּה 12,* תהיה להם בי אביא רעה אל אנשי ענתות שנת פקדתם: צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרד רשעים צלֵחה שלו כל בגדי בגד: 3.2 נטעתם גם שׂךשו ילכו גם עשו פרי קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליהיהם: ואתה יהוה ידעתני תראני ובחנת לבי צתך בַתֵּקם בצאן לטבחה והקדּשׁם ליום הרֵגה:
 6 ואיך תעשה בגצון הירדן: בי גם אהדך ובית אביך גם המה בגדו בך גם המה קראו אתריך מלא אל תאמן בם כי ידברו אליך טובות: 25

18,2.א הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת יהוה לאמר: קום וירדת בית היוצר ושמה 43 צישמיעך הת דברי: וארד בית היוצר והנהו עשה מלאבה על האבנים: ונשחת הבלי השר הוהא עשה כחמר ביד היצור ושב ויעשהו כלי אתר כאשר ישר בעיני ד. 6 היוצר לעשות: ויהי דבר יהוה אלי לאמור: הַכיוצר הוה לא אוכל לעשות לכם 7 בית ישראל נאם יהוה הנה כחמר ביד דיוצר כן אתם בידי בית ישראל: רגע 30 8 אדבר על גוי ועל ממלכה לנתוש ולנתוץ ולהאביד: ושב הגוי ההוא מרעתו אצשר 9 דברתי עליו ונחמתי על הרעה צשר חשבתי לעשות לו: ורגע אדבר על גוי ועל ממלכה לבנות ולנטוע: ועשה הרעם בעיני לבלתי שמע בקולי ונחמתי על הטובה וז צשר אמרתי להיטיב אותו: ועתה אמר נה אל איש יהודה ועל יושבי ירושלם לאמר כה אמר יהוה הנה אנבי יוצר עליכם רעה וחשב עליכם מחשבה שובו 35 12 12 נה איש מדרכו הרעה והיטיבו דרכיכם ומעלליכם: ואמרו נוהש בי אחרי מחשבותינו 13 גלך ואיש שִרות לבו הרע געשה: לכן כה אמר יהוה שאלו נֵא בגוים מי שמע באלה שערוחת עשתה מאד בתולת ישראל:
שלג לבנון מים נוזלים: לשוּה יקטרו
לנתיבה לה סלולה: שרם שמקת עלם


דהארץ דנה אנבי מביא רעה אל העם הזה פרי מחשבתם בי על דברי לה הקשיבו 6

21 עלותיכם לא לרצון וובחיכם לה ערבו לי: לכן כה אמר יהוה הנני נתן אל הע 2
הוה מכְשׁׂלים וכשלו בם אבות ובנים יחדו שבן ורעו יאבדו: כה אמר יהוה הנה 22
עם בא מארץ צפון וגוי גדול יעור מירכתי ארץ: קשת וכידון יחזיקו אבורי דואו ולה יבַחמו קולם כיָּם יהמה ועל טוטים ירכבו ערוך כאיש למלחמה עלי בת ציון: שמענו את שמעו רפו ידינו צרה החוקתנו חיל כיולדה: אל תצהאגי השדה 24 בה ובדרך אל תלבםסם בי חרב לאיב מוור מסביב: בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר 26 אבל יחוד עשי לך מספד תמרורים בי פתאם יבא השדד עלינו: בְּחוֹן נתתיך 27

 ל נתקו: כסף נמאם קראו להם בי מאם יהוה בהם:
 15 הלכה היא על כל הר גבהּ ואל תחת כל עץ רענן ותוןه שם: ואמר אחרי עשתחה 70 הת כל צלה הלי תשוב ולא שבה ותראה בָּגודה אחותה יהודה: וּתר אוּ בי על בל s

 הארץץ ותנאף הת האבן ואת העיץ: וגם בכל זהת לה שבה האי בגודה י 20 אחותה יהודה בכל לבה בי אם בשקר נהם יהוה: ויאמר יהוה אלי 11 בדיקה נפשה משׁבה ישראל מבּגדה יהודה: הלך וקראת את הדברים דאלה 12 צפנה ואמרת שובה משׁבה ישראל באם יהוה לוא אפּל פני בכם בי חםיד אני נצם יהוה לא אםור לעולם: אד דעי עונך בי ביהוה אלהיך פשעתת ותפוּי את 13 דובַּד לזרים תחת בל עץ רעגן ובקולי לה שמעת- נהם יהוה: שובו בנים שובבים 14 25 נהם יהוה בי אנבי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנַים ממשפחה והבאתי אתבם ציון: ונתתי לכם רעים בלבי ורעו אתכם בִּעה והשבּיל: וההיה בי תרבו טוּ 16 ופריתם בארץ בימים ההמה נאם יהוה לה יאמרו עוד ארון ברית יהוה ולא יעלה על לב ולה יזכרו בו ולא יפקדו ולה יעשׁה עוד: ****** *)

ודברקחּתם אל איש יהודה ועל ישבי ירושלם: ואמרת אליהם כה אמר יהוה אלהי 3 ישרהל ארור האיש אשר לא ישמע הת דברי הברית הזהת: צשר צויתי את 4 אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבּור הברהל לאמר שמעו בקולי ועשיתם
 35 הקים הת השבועה השר נשבעתי לאבותיכם לתת להם ארץ וְבת חלב ודבש ביום הוה ואען ואמר אמן יהוה: ויאמר יהוה אלי קרדא את בל הדברים האלה 6 בערי יהודה ובזצות ירושלם לאמר שמעו את דברי הברית האהת ועשיתם אותם:
 s ודֶָר לאמר שמעו בקולי: ולה שמעו ולא השו את אזנם וילבו היש בשרירות 40 לבם הרע ואביא עליהם את כל דברי הברית הזאת השר צויתי לעשות ולא עשו:
ויאמר יהוה אלי נמצה קשר באיש יהודה ובישבי ירושלם: שבו על עונת אבותם 9.
3,17 (a) בעת ההיא יקראו לירושלם כמא יהוה ונקוו אליה כל הגוים לשם יהוה לירושלם ולא ילמו 8צ עוד אחרי שרות לבם הרע: בימים ההמה ילכו בית יהודה על בית ישראל ויבאו יחדו מארץ צפון על הארץ אשר הנחלמי את אבותיכם:
 9 ר רעהו יצהלו: העל אלה לואי אפקד נאם יהוה ואם בגוי צשר כוה לא תתנקם י נפשי: עלו בשרותיה ושחתו וכלה אל תעשו הסיוו נטישותיה בי לוא ליהוה 12.11 המה: כי בגוד בגדו בי בית ישראל ובית יהודה נאם יהוה: כחשו ביהוה ויאמרו 33
 טו דנני נתן דברי בפיך לאש והעם הזה עצים ואכלתם: הנגי מביא עליכם גוי ממרחק בית ישראל נהם יהוה גוי היתן הוּא גוי מעולם הוא גוי לא תדע לשונו 17.16 ולא תשמע מה ידבר: צשפפתו כקבר פתוח כלם גבורים: ואכל קצירך ולחמך 10 יאכלו בניך ובנותיך יאכל צאנך ובקרך יאכל גפנך ותהנתך ירשש ערי מבצרי 18 צמשר אתה בטח בהנה בתרב: וגם בימים ההמה נאם יהוה לא אעשה אתכם 919 כלה: ודיה כי תהמרו תחת מה עשה יהוה אלהינו לנו את כל צלה ואמרת אליהם כהשר עזבתם הותי ותעבדו הלהי נכר בארצכם בן תעבדו זרים בארץ 24.03 לא לכם: ולעם דוה היה לב סורר ומורה סרו וילכו: ולוא אמרו בלבבם נירא נה את יהוה אלהינו הנתן גשם בםיורה ומלקוש בעהתו שבעלת חקות קציר ישממר 15 בה.26 לנו: עונותיכם הטו אלה וחטאותיכם מנעו דטוב מכם: כי נמצאו בעמי רשעים 27 ישור כְּשׁׁקּ יקושים הציבו משחית אנשים ילבדו: ככלוב מלה עוף בן בתיהם מלאים 28 מרמה על מן גדלו יעעירו: שמנו עשתו גם עביא - דין לא דנו דין יתום 29 ויצליחו ומשפט אביונים לצ ששפטו: העל אלה לה אפקד נאם יהוה אם בגוי אשׁר ל.3 בוה לא תתנקם נפשי: שמפה ושצרורה נהיתה בארץ: הגבאים נבאו בשקר 20 והבהנים יִרְדו על ידיהם ועמי אהבו כן ומה תעשו לאתריתה: 6,*
 4 יבאו רעים ועדריהם תקעע עליה אהלים סביב רעו איש את ידו: קדישו עליה ה מלחמה קומו ונעלה בצהרים אוּי לנו כי פנה היום כי ינְּטו צללי ערב: קומו 25 6 ונעלה בלילה ונשחיתה ארמנותיה: כי כה אמר יהוה צבצות כרתו עֵצהדו ושפמו 7 על ירושלם סללה היא העיר הָפְקד כלה עשק בקרבה: כהקםר בור עימהה כן


 וישמעו הנה ערלה אונם ולה ייולו להקשיב הנה דבר יהוה ההה להם לחרפה וי לא יחפצו בו: ואת חמת יהוה מלאתי נלאיתי הכיל שפך על עולֶל בחוץ ועל 22 סוד בחורים יחדו צי גם איש עם אשה ילכדו זקן עם מלא ימים: ונםבו בתיהם I3 לאחרים שָּדות ונשים יחדו כי אטהה את ידי על ישבי הארץ נאם יהוה: בי מקטנם 1414 טו בת עמי על בקלה לאמר שלום שלום והין שלום: הובישו כי תועבה עשו גם בוש לא יבושו גם הכלים לה ידעו לבן יפלו בנפלים בעת פקדתםם יּשלול אמר 6ו יהוה: כה אמר יהוה עִמדו על דרכים ורהו ושאלו לנתבבות עולם אמ וה דרך 17 הטוב ולכו בה ומצ'הו מרגוע לנפשכם ויאמרו לא נלך: -הקימתי עליכם צלםים


[^3]אבותינו מנעורינו את צאנם ואת בקרם את בניהם ואת בנותיהם: נשכבה בבשתנו בה,3
 ולא שמענו בקול יהוה אלהינו:ם כי כה אמר יהוה לאיש יהודה ולירושלם נירו 4,3 לכם ניר ואל תזרעו אל קצעים: המלו ליהוה והסִרו ערל־ת לבבבם איש יהודה 4 5 וישבי ירושלם פן תצה באשׁ חמתי יבערה ואין מכַבה מפני רע מעלליכם:
 ואמרו הֵאספו וגבואה אל ערי המבצר: שאו נם ציונה העיזו אל תעמדו כי רעה 6 אנבי מב'א מצפּון ושבר גדול: עלה אריה מסְבכו ומשחית גוים נסע יצה ממקמו 7
 ו־ בי לא שב חרון אף יהוה ממנו: והיה ביום ההוא נהם יהוה יאבד לב המלך 9
 רוח צח שׂפּם במדבר דרך בת עמי לוא לזרות ולוֹא להבר: רוח מלת יבוא לי עתה גם אני אדבר משפטים אותם: הנה כעננים יעלה וכםופה מרכבותיו 13

 הוכירו לגוים הנה השמיעו על ירושלם נצרים באים מארץ המרחק ויתנו על ערי 16 יהודה קולם: כשמרי שָּדָי היו עליה מסביב בי אתי מרתה נאם יהוה: דרכך 15.17


 מתי אראה נם השמעעה קול שופר: כי אויל עמי אותי לא ידעו בנים סכלים ולו

 התקלקלו: ראיתי והנה אין דאדם וכל עוּ השמים נדדו: ראיתי והנה הברמל כה. 26 25 המדבר וכל עריו נִתצוּ מפגי יהוה מפני חרון אמפו: כי כה אמר יהוה שמוה 27 תהיה כל הארץ וכלה לא אעשה: על ואת תאבל הארץ וקדרו השמים ממעל 28 על בי דברתי >2< ברחתת כל ה־
 30 לשוא תתיפי מאסו בך עגבים נפשך יבקשו: כי קול כחולה שמעתי צרה כמבבירה 31

קול בת ציון תתיפח תפרש כפיה האוי נה לי בי עיפה נפשי להרגים: שוטטו בחוצות ירושלם וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצ"או איש אם א, 5, יש עשה משפט מבקש אמונה ואסלח לה: ואם חי יהוה יאמרו לבן לשקר ישׁבעו: 2 יהוה עיניך הלוה לאמונה הכיתה אתם ולא חלו כליתָם מאגו קחת מוסר חוקי בוּ 3 35 פגיהם מסלע מאגו לשוב: ואצי אמרתי אך דלים הם נואלו בי לא ידעו דרך 4 יהוה משפט אלהיהם: אלכה לי אל הגדלים ואדברה אותם כי המה ידעו דרו דרך ה
 מיער זאב ערבות ישדדם נמר שקד על עריהם כל היוצה מהנה יטרף כי רבּו

(x) א心, 4, אם תשוב ישראל נאם יהוה אלי תשוב ואם תםיר שקוציך משני ולא תנוד: ונשבעת חי יהוה באמת במשפם ובצדקה והתברכו בו גוים ובו יתהללו: 4 ואמר אהשה אדני יהוה אכן השא השׁאת לעם הזה ולירושלם לאמר שלום יהיה לכם וגבעה

2,0,4 יהוה: שמעו דבר יהוה בית יעקב וכל משפחות בית ישראל: כה אמר יהוה מה 6 מצ"או אבותיכם בי על בי רחקו מעלי וילבו אחרי ההבל ויהבלו: ולא אמרו איה יההה המעלה אתנו מארץ מצרים המוליך אתנו במדבר בארץ ערבה ושוחה בארץ 7 ציה וצלמות בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם: ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכל פריהּ וטובה ותבהו ותטמהו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה: 5 s הכהגים לה המרו איה יהוה ותפשי התורה לה ידעוני והרעים פשעעו בי והנביאים 9 נבהו בבעל ואחרי לא יועלו הלכו: לכן עד אוריב אתכם נהם יהוה ואת בני בניכם אריב: בי עִברו אי" בתי״ם וראו וקדר שלחו והתבונגו מאד וראו דן היתה 12.11 בזהת: ההימיר גוי אלהים והמה לה אלהים ועמי המיר כבודו בלוא יועיל: ששׁו 13 עובו מקור מים חיים לחצב לתם בארות בארת גשברים השר לה אִכִלו המים: 18 ועתה מה לך לדרך מצרים לשתות מי שִׁחזור ומה לך לדרך אושור לשתות מי
 ב אלהיך ולא פחדֶָתי הלֵיך נאם אדני יהוה צבאות: כי מעולם שברת>> עלך נתקת>> מוסרותיך ותאמרי לה צעבוד כי על כל גבעה גבהה ותחת כל עץ רעגן-את 15 21 23.22 בי אם תכבּםי בנתר ותרבי לך בּרית נבתם עונך לפני נאם אדני יהוה: אניך תאמרי לא נטמאתי צחרי דבעלים לא הלכתי רא׳ דוכך בגיא דעי מה עשית


 27 בן הבישו בית ישראל המה מלביהם שריהם וכהניהם ונביאיהם: אמרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתני בי פנו אלי ערף ולה פנים ובעת רעתם יאמרו קומה 28 והושיענו: ואיה מלתיך אשר עשית לך יקומו אם יושיעוך בעת רעתך בי מספר 29.ל עריך היו אלהיך יהודה: למה תריבו אלי בלבם פשעתם בי נאם יהוה: לשוא 25 הכיתי את בניכם מוסר לא לקחתתם אכלה חרבכם נביאיכם כאריה משחית: 13 הדור אתם ראו דבר יהוה דתדבר הייתי לישראל אם ארץ מאפליה מדוע אמרו
 33
 לה ותאמרי כי נקיתי אך שב אפו ממני הגני נשםט אותך על אמרך לה חהאתי: 37.36 מה תֵּלי מאד לשנות את דרכך גם ממצרים תבשי כהשר בשת מאשוֹר גם מאת 3,3 וה תצצי וידיך על ראשך בי מהם יהוה במבטחףך ולא תצליחי להם: هהן ישלח האיש את השתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלוּ חנוף תחנף
2 דהרץ ההיא ואת זנית רבעים רבים ושוֹב אלי באם יהוה: שאּ עיניך על שפְּם 35 וראי איפה לה שיּׁלת על דרכים ישבת להם בערבי במדבר ותחניפי ארץ בנותיך 3 וברעתך: וישנעו רבבבים ומלקוש לוצ הוה ומצח צשה זונה היה לך מַאנת
 19 לנצח הנה דברתם ותעשי הרעות ותובל: ואנבי אמרתי איך השיתך בבנים והתן לד הרץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים ואמר אבי תקרהו לי ומאחרי לא תשובו: 40 21. אבן בגדה אשה מרעהו בן בגדתם בי בית ישראל נהם יהוה: קול על שפיים 22 נשמע בבי תחנוני בני ישראל כי העוו את דרכם שכחו את יהוה אלהיהם: שובו 23 בנים שוכבבים ארפָּה משובתיכם הננו אָחתנו לך בי אתה יהוה אלהינו: אכן לשקר 24 - 24 בעעות צדִדמון הרים אבן ביהוה אלהינו תשועת ישראל: והבשת אכלה את יגיע


##  <br> ת ביד ברוך בּן נריה

 היה דבר יהוה אליו בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה בשלש עשרה שנה למלכו: ויהי דבר יהוה אלי לאמר: בטרם אצָּם מִךך בבטן ידעתיך ובטרם תצה מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך: ואמר אהחה אדני יהוה הנה לא לא 6
 ידעתי דבּר כי נער אנבי: ויאמר יהוה אלי אל תאמר נער אנבי כי מי

 הנה נתתי דברי בפיך: ראה הפקדתיך היום הזה על הגוים ועל הממלבות לנתוש י oו ולנתוץ ולהאביד ه לבנות ולנטוע: ויהי דבר יהוה אלי לאמר מה אתה ראה ירמיהו ואמר מֵקֹל שקֵד אני ראה: 1
 ויהי דבר יהוה אלי שנית לאמר מה את אתה ראה ואמר טיר נפוח אני ראה 13
 51 בי הנגי קרא לכל משפחות ממלבות צפונה נאם יהוה ובאו ונתנו אֵּש כם כםאו טו פתח שערי ירושלם ועל כל חומתיה סביב ועל כל ערי יהודה: ודברתי משפטי 16 אותם על כל רעתם אשר עזבוני ויקשרו לאלהים אחרים וישתחוו למעשי ידיהם: ואתה תאזור מתניך וקמת ודברת אליהם את כל אשר אנבי אצוֹך אל תֵּחת 17

 אליך ולא יוכלו לך כי אתך אני נהם יהוה להצילך:
 וכרתי לך חסד נעורַיך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא ורו ורועה: 25 קדש ישראל ליהוה ראשית תבואתה כל אכליי יאשמו רעה תבא אליהם נאם 3
(a) x,3 ויהי בימי יהויקים בן יאשידו מלך יהודה עד תם עשתי עשרה שגה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה עד גלות ירושלם בחדש החמישי:

## - Zhrangement of tBe $\mathbb{E}$ ext

IN the present edition of the Book of Jeremiah the text is arranged in chronological order. The first section of the book (pp. I-13) contains the discourses which appear to have been delivered during the first twenty-three years of the prophet's ministry (B. C. 626-604). They were probably contained in the original roll written down in the fourth or fifth year of Jehoiakim (B. C. 608-597) i.e. 604 (cf. the account in c. 30). Then follow the discourses delivered in the later years of Jehoiakim (pp. 13-16) as well as during the reigns of Jehoiachin (597 B. C.; pp. 16.17) and Zedekiah (596-586 B. C.; pp. 17-23), and after the destruction of Jerusalem (July 586 B. C. ; pp. 23-25). An appendix (p. 26) contains some displaced genuine passages of Jeremiah which cannot be assigned to their proper places.

The second part of the book (pp. 27-37) comprises a collection of biographical chapters concerning Jeremiah's life. They were evidently written after the death of the prophet (which probably occurred shortly after 586 ) by a person who appears to have been well informed.

Finally there follow some sections (pp. 38-43) written neither by Jeremiah nor by the author of the biographical chapters.

Later glosses and interpolations within the several sections are relegated 60 from the text to the foot of the pages.

The arguments for this arrangement of the text are given in the explanatory notes on the English translation of the book.


## (Eist of Contributorn

Genesis: C. J. Ball (London).
Exodus: Herbert E. Ryle (Cambridge).
Leviticus: S. R. Driver and H. A. White (Oxford).
Numbers: J. A. Paterson (Edinburgh).
5 Deuteronomy: Geo. A. Smith (Glasgow). Joshua: W. H. Bennett (London). Judges: Geo. F. Moore (Andover). Samuel: K. Budde (Strassburg).
Kings: B. Stade (Giessen) and F. Schwally (Strassburg).
Io Isaiah: T. K. Cheyne (Oxford).
Jeremiah: C. H. Cornill (Königsberg). Ezekiel : C. H. Toy (Cambridge, Mass.). Hosea: A. Socin (Leipzig).
Joel: Francis Brown (New York).
15 Amos: John Taylor (Winchcombe). Obadiah: Andrew Harper(Melbourne).
Jonah: Friedrich Delitzsch (Breslau).
Micah: J. F. McCurdy (Toronto).
Nahum: Alfred Jeremias (Leipzig).

Habakkuk: W. H. Ward (New York). 20 Zephaniah: E. L. Curtis (New Haven).
Haggai: G. A. Cooke (Oxford).
Zechariah: W. R. Harper (Chicago).
Malachi: C. G. Montefiore and I. Abrahams (London).
Psalms: J. Wellhausen (Göttingen). 25
Proverbs: A. Müller* and E. Kautzsch (Halle).
Job: C. Siegfried (Jena).
Song of Songs: Russell Martineau (London).
Ruth: C. A. Briggs (New York).
Lamentations: M. Jastrow, Jr. (Phila- 30 delphia) $\div$
Ecclesiastes: Paul Haupt (Baltimore).
Esther: T. K. Abbott (Dublin).
Daniel: A. Kamphausen (Bonn).
$\left.\begin{array}{l}\text { Ezra: } \\ \text { Nehemiah: }\end{array}\right\}$ H. Guthe (Leipzig). 35
Chronicles: R. Kittel (Breslau).

[^4]
## Los Angeles

This book is DUE on the last date stamped below.

## The LIBRARLI - <br> UNIVERS SNY UH CALBMOR <br> +r-a.

BS
715
1893
v. 11

## 

1


[^0]:    

[^1]:    27,7 ועבדו אתו כל הגנים ואת בנו ואת בן בנו עד בא עת ארצו גם הוא ועבדו בו גוים רבים ומלכים

[^2]:    
     ום והעברתי את איביך בארץ לה ידעת כי אש קרחה באפּ עליפם תוקד:

[^3]:    (x) (x, ב., הגידו ואת בבית יעקב והשמיעוה ביהורה לאמר: שמעו נא ואת עם סבל ואין לב עינים להם 22 ולא יראו אונים להם ולא ישמעו: האותי לא תיראו נאם יהוה אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעבִרנהו ויתגעשו ולא יוכלו והמו גלי ולא יעברינהו:

[^4]:    * Died September $12^{\text {th }} 1892$.
    $\div$ Professor A. Kuenen who had agreed to do the book died December 10th 1891.

